# Clifl B 

0

MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTI ES KIADJA:
F. LÁSZLÓ MARCELLA


Meleg van most a sötét Afrikában is, de Zolika és Ducika, a bátor sivafagjárók, nem ijednek meg egy kis kánikulai forróságtól.


Kérjük hátraléloos elöfizetöinket, hogy előfizetésüket mielóbb renderni saiveskedjenek, mert különben a lap küldését részuilkre kénytelenek leszünk beszüntetni, Elöfizetőink pontosságától függ a mi zavartalan megjelenésünk is. Ame nnyiben lennének olyanok, akik kis lapunlat nem tartanák meg, ugy lvérjük az eddigi saámols ellenértékét kiadóhivatalunknak beküldeni.

## APRÓSAGOK, TARKASAGOK

A gödöllöi jamboree örökre felejthetetlen élménye lesz azoknak, akik ott megfordultak, akár mint cserkészek, akár mint látogatók. A küllföldi ujságirók a Mosolyorszálgának nevezték el a cserkész világtábort. Csupa jókedr, csupa kacagás mindende elé. A cserkész szrimházbian egymás után lépmek fel a kiilönböző nemzetek eserkészei. Mindenik osoport valami jellegzetest mutat be a hazájából. Az angolok történelmi játékokat, az ireek biirkozó versenyelket, a finnek hazájuk fiilmjét pergetik, a finamciák viszont az egész 'emberiség multját szemléltetỏ játékot mutatják be.

Az is érdekes ám, hogy mit és mennyit forgyasztanak a eserkészek? Naponta 13500 Kiló kenyeret, 14 ezer liter tejet, a fiuk mindemmapi vajasken yérre 13 és fél mázsa vajat kemnek fel és ebédre nyölc ökröt vágnak le.

A nagykőrösiek három vaggon árvalány hajat ajánlottak fel a csenkészkalapok 'diszitésére.

Kivániesian várjulk az értesitést, hogy kis cimboráink közzill kik vettek részt, illeđớleg, kiik látogattalk el a világjamboreera? ***
A lonidoni orvos-kongresszusom az egyik orvosprofesszor arma hivja fel a figyelmet, hogy a napfürdơzésre vigyázni kell, mert a tmértéken tuli napssütés a bőrszöveteket megtrongálja és rákos megbetegedéseket oikoz.

Éppen ezért, vigyázzatok kis cimborák, a fürdỏzés alkalmával nagyon sokáig ne égettessétek magatokat a nappal.

A Székely Ujság irja, hogy Peille Ist'ván, a világhiriü tornász legutóbb Kézdivá'sánhelyen mutaitta be azokat a mutatványokat, amelyekkel a Los angelesi világollimpiáászon első dijat nyert. De nemossak Kúzdivásárhelyen volt Pelle, hanem Szatmâron, Nagybányán, Nagyvánadom és Erdély többi városaiban is és mindenütt nagy szeIretettel és lekesedésssel fogadták. Most BuMkarestibe hivjják, mert a király is látni akarذja világhirü mutatványait.

Emlékeztek rá? * *emrégen irtunik a tgyógynövények hasznáról. Mosit irja az Ujság, hogy a székfüvirág olyan értékes lgyögynövény, hogy ezentul ugy fogják termelmi, mint a répát, meg a dohányt.

Kertészzkedö kis cimbonáinknalk üzeni az öreg kertiész bácsi, hogy a nefieliejls-magvakat még ebben la hónapbant ell kelll yelini. Aztán majid ösz végén szétuitteifini: Azonkiviil meg seell kezdeni a virágmag gyiuitésél is. A harangvinág-, árvácskia-mag már meg his értlek. Most jön a törökszegfii, a petumia, a portur đânkka, cinnia, mahónia stlb. magvak gyiûtése. A virágmaigvalkaill szelllös, de nem napos helyen kelll a szárititani és Hartlani. Ugyszfintién a gyógynövényekeef.

Szedtetekk-e aikác virtágot, bodzât, székkfüvinágôt tés hársfát télirire? Hársifátíl még mindig fehelt. A többả tmár ellinuitágzollt.

## A cigány gubája

A szomszéd falluba levelet vitt a cigány. Erös hideg volt, melly ellien csak egy aongyos guba védte. Melllette megy ell nyalkán és hetykén a huszár. Tréfásan kiált oda a lova hátáról a cigánynak:

- Rongyos a guba more!
- A gubá cálk jó vollná - felelli a cigány, - de azs idó nem hozzsá váló . . .

Mariska azmal dicsekszilk, hogy ö máu a fözéshes is ért.

- Aztán mit tudsz már fözni? kérdezzik töle.
- Mit? mindent! Példánl tojást is.
- Na és meddig kell fözmi a tojást?
- A tojást? Hát addig, amig puhára nem fô a hêja - válaszolt Mariska.


# Túsziell sziilléfedet 

Irta: Pósa Lajos.

Hogy sokáig élhess: Tiszteld sziileidet, Apádat, anyádat! Miattad ne szálljon Szivükbe soha se Fekete bubánat.

Kik nappalá teszik, A te jóvoltodért, Még az éjszakát is: Aldja meg az Isten Mind a két kezével A lábuk inyomát is!

# (2) 3.2 जुत 



## A szegényelz épitonnestere

Irta: Jo Mihali.

,,Az ott az ég, édesanyám?" kérdezte a kis Muisi, amint kék zubbounyában a pincelakás lépesőjén iuldögélt s nézegette azt a tenyérnyi kékséget, amely hatalmas hárzóriások közöt kikukncskált. "Felölem amnalk is hivhatod", felelte anyja, aki az udvaron ruhát mosott. Szegény, öreg asszony voil, az élet elfeledtette vele a gyöngéd szavakat. Azért beszélit oly ridegen, de máskénit érzett. Misi solkáig' figyelmesen nézte az eget s aztán megkérdezte: "Megtudnád-e mondani, édessanyám, siit ma a nap?" Anyja a magasiba tekintetil. Misi melléallit, kötényébe fogózott s ő is fölferlé nézett. Igy álltak egy darabig. Anyja végül is bevallotia: ,Nem látom. A mi szü̈k udvarunkra sohasem sü̈t a nap, Misi." "Miért nem süt nap a mi szü̈k udvarunkira? " kérdezte Misi. "Mert a nagy házak felfogják a napot a szegény yek elől, łiacskám" válaszolita anyja s kimosta Misi ingecsakéjét. Cisak ez az egy inge voilt. ,A város szälk, a szegényeknek pedig nincs pénzük. Nem tudják a kilátást megfizetni!"
${ }^{\text {M Misi, minthia sziven ütötték volnia, az }}$ ndvar közepére szaladt sápladt arcát a sötét ablakok fölé emelte és torka szakadtából kiáltott: "Nyissátok ki emberek!" "Nem hallgatsz el minidjánt! - fedidte anyjia - Istenem, mi neem jut egy ilyen gyermiek eszébe!" De Misi kiáltasára kinyilinak az abla-
kok s a dzegények kidugták a fejüket, hogy lássák, mit akar ez a kis fickó. Ott állott Misi elnyuïtt ruhácskájában, mint egy vidám foitha kék égból azon a szomoru udvanon s kiáltotla: „Házakat alsarok épiteni remberek, de ugy, hogy körüllötter ég legyen és napsugár:" Az emberek betettéls ablakaikat s kinevették gyeumeki együgyüségéért. De volt egy okos, oreg ember a házban s ammak, amint lenézetti a kis fiura, végigfolytak a könniyek arcán és igy imádkozott: ,Jóságos Istenem, tedd őt épitész mesterré, hadd hirdesse égi jóvoltodat."

S a jó Isten, aki mimiden tiszta kivánságoit meghallgat, magához hivott egy angyalt es igy szólt hozzá: "Kiszemeltem magamnak egy épitőmestert. Misinek hivják. Eiredj hozzá és védelmezd. Egy nagy bérkaszárnya szük udivarában lakik, mindjárt megmutatom neked."

Igy külditte le Isten őrző angyalát a gyermekhez, hogy láthatatlamul mindig mellieite legyen. mint a legjobb barátja. Mikor taztán Mlisi eléggé megnőtt és megerősödött tahoz, hogy valamilyen iparágat megtaniuljon, az angyal fülébe sugta: ,El ne felejtsd, tamit iggéntél." S azzzal homlokon csókolta, kiterjesztelite fehér szármyait s repült vissza Istemhez. Misimek ezentul egyediill kellett a lábám megállani. Kőmüves akart lenni.


Édessanyjja uj inget és uj kék zubbonyt varnt meki s ellbuacsuzott tóle: "Isten áldjon meg Misi!"

Igy lett aztán Misi kőmüves, de amellett jo pajitás is volt. Nem irtózott semmiféle munkától s ugy hordta a téglát hátán, minthia különös öröme telnék benne. Minidig a legmagasabb létrákon világitott kék zuibbonya s gyakram énekelt, vagy fütyörészett. Mikor pedig a vállallkozó megkérdezte: „Ki az a kék zubbbonyos fiatalember, alkkor társai nevettek és igy szóltak: „Ez az a Mihály, urram, aki nekünk mennyei hajlékot takar épitemi."

Erre a beszédire érdeklődni kezdett a vállakozó a fiatial munikás iránt s nemsokára magához hivatta. "Szeretnéd kitanulni nálam 'az épitő mesterséget? Ugy látszik, téged más fából farragtak. Azt akarom, hogy derék ember váljék belőled."
"Igen, uram, én mindent meg alkarok tamruilini, amí elihiez a pályához szuikkséges, meert t tén a szegén yelk épitión mestere akavolk lenini."

A vállallkozó jó indulatu ember volt, nem nevetett ezekre a szavakra, hamem komolyan megkérdiezzte, hogyam akarjia tervét megvalósitani. Misi igy válaszolt: „Ala-
cesony házakat akarok épiteni, hogy ne sötét udvanok, hanem az ég vegye köruil ökelt s ne lakjanaak az emberek rosszlevegőjï szobáktban egymás fölött. Meg akarom győzmi az rembereket, hogy meg kell épitenem ezeket a házalkat, mert a nlap nem süt be a sziilk udvarokra!"

## Brabamósza

A kerłből jöth a kis Rózsí, Keblén egy csöpp virág diszlett. ,Hol vetted?" Nem tudott szolni, Csak mosolygott: arra, oft ni, Van még több is, siess nézd meg!

Már indult is, de én kérlem:
„Ne fuss . . . Alli meg egy-két szóra!"
"Kicsi az a virág!" vêllem.
S 6 kedvesen felelt nékem.
„Ticsi Lózsi, ticsi lózsa!"

Ugy mosolygott mind a ketlö;
Szemük, arcuk, szinle fénylett, Mint bưbájos szép virágtó, Sugárı hintó, mosolyt kellö, Viráglermö gyermeklélek.

Bucsuf intell . . . Keblén diszlet1
Fehéren a babarózsa,
S a keblében drága kincset Hordolt; boldog gyermek szivel . . Kicsi Rózsi . . Kicsi rózsa!


Föld alatt, föld felett


- Az emberek házakban laknak. Egyiknek kisebb háza van, a másiknak nagyobb. Van olyan, aki tiz házat is rak egymás tetejébe, de azért ez csak egynek számit.
- És minden embernek van háza? kérdezte egy kicsi figura.
- Nem éppen. Mert van olyan ember, akinek van vagy három háza, de nagyon sok olyan is van, akinek meg egy sines. Ezen már én is gondolkoztam, hogy talán jobb lenne, ha mindenkinek legalább egy háza lenne.
- Erdők, mezők, hegyek váltakoznak a föld felszinén. Patakok, források, folyók épp ugy vannak a föld felett is, mint a föld alati.

Az erdők tele vanıak madárral, a madauak már nem olyanok, mint az emberek.... Sokkal kisebbek. Lábuk van, de kezük nincs, ehelyett szárnyuk van, amellyel a levegőben röpködhetnek. Ezek is igen vidám teremtései az Istennek. Trilláznak és esicseregnek.. A Nagyerdőn, most, hogy eljöttem, volt egy nagy ünnepség. Pintyőke kisasszony tartotta az eljegyzését és a virágok mesélték a parkban, hogy a Nagyerdő összes madarai ott voltak ezen az ünnepségen, mindenki nagyszerüen mulatott, Cinege ur még be is pityókázott egy kissé, fényes jókedvében mind csak ezt énekelgette :

> Báresak ez az éjszaka, Szentgyörgynapig tartana.

A mezőkön, réteken és a kertben százszinü virág tarkállik. A parkban is, ahol én lakom, szebbnél-szebb virágok illatoznak.

A virágok is emberek? kérdezte meg az eladó sorban levő figura.

- Nem, a virágok nem emberek. Mert, amig az embereknek kezük-lábuk van, tetszésük szerint járkálhatnak, ahova akarnak, addig a virágok éppen ugy, mint ti, az ásványok, egyhelyhez vannak kötve és el nem mozdulhatnak.
- Ês a szinük milyen? - szakitotta meg

Szökőkut szavait az a figura, amelyik mindennek a szinére volt kiváncsi.

- A virágok ebben is nagyon hasonlitanak az ásványokra. Amig az emberek feketék, vagy fehérek, addig a virágok között minden elképzelhető szin megtalálható, éppen ugy, mint ti köztetek, az ásványok között. Van amelintlila, topázsárga, rubinvörös, opálfehér, türkiszkék, smaragdzöld és gránátpiros szinü virág.
- Jaj, akkor a virágok igen szépek lehetnek - mondták mind kórusban a cseppkőfigurák. És vágyakozva gondoltak a földfeletti, gyönyörü napsugaras világra, ahol a kék ég ugy borul a földre, mint egy nagy kékselyem palást, szinpompás százszinü virág nyilik a mezőkön, a kertekben. És az erdő fái között madarak röpködnek. Milyen érdekes lények lehetnek a madarak, se nem olyanok, mint a virágok, se nem olyanok, mint az emberek, mégis élnek, s fenn röpködnek a levegőben. Az emberek bizonyára nagyon boldogak a földfeletti világban és megelégedetten élnek. Óh, ha ők is olyan fürge lábakon járhatnának, mint Szökőkut, de fel is mennének a föld felszinére az emberek közé! Dehát ők ugy voltak megteremtve, hogy ahol megszülettek, onnan el nem mozdulhattak soha. Bubánatos szomorusággal néztek maguk elé.

Szökőkut felhasználta az alkalmat, hogy a cseppkőfigurák nem figyelnek rá, s kiosonf a eseppkőbarlang száján.

## További utakon.

Most aztán fürgén iramodott tova Szökőkut, nehogy még más helyen is feltartóztassák, mert még nagy utat kellett megtennie.

Néhol csábos Aranyszemek esillogtak rá, máshol a szelidképü Ezuistesillám marasztotta:

- Pihenj meg nálam jó Szökókut és meséld el honnan jössz, hová mégy?
- Jaj sietek, nem érek rá megpihenni!

- válaszolta az. Három nap mulva lesz az esküvőm Hajnallal, az ég szépséges leányával - és máris egy mérfölddel iramodott tova. Szigoruan elhatározta magát, hogy amig a rokonaihoz nem ér, nem néz sem jobbra, sem balra. Nem áll szóba senkivel, majd csak ha visszafelé jön. Köszénországban azonban annyi
sok érdekes dolgot látott, hogy még sem tudta megállni, hogy legalább egy kicsit szét ne nézzen.
(Hogy mi volt az a sok minden érdekes dolog, azt mindjárt a második könyv elején el fogjuk mondani.)

Vége az első kötetnek.

## Csevegés Tudóka Ferkóval

A CSERKÉSZETROOL.

- Annyi sokat hallunk mostamában a cserkészelkrớl édes apukám, hogy szinte tele van velle la világ, de én nem tudom, hogy mi is háttullajjdonlképpen a cserkészet. Szeretnék tudni erről valamit.
- Jó kérdés ez fiam éppen most, mikor Gödöllőn tartják a világraszóló nagy táborozâsukat, jó lesz neked is egyet-mást tudni a eserkészetról. A csenkészet olylan tánsiadalmi intézmény, mely a természet megismertetése és megszerettetése által jellemes. becesilileters, önálló hompolgárokait akar nevelni a hazánlak és az egyetemes emberiségnek.
- Ki szervezte meg a csenkészetet édes apám? Okos és kedlves bácsi lehetett, akinek ilyen nemes gondolata támadt.
- A cserkészet megalapitója BadenPowell Robert angol lord, fiam, aki most meg is jellent a világ janboreen, minit főcserkész. Ö tapasztalta ugylamis azt, hogy az angoll-bur háboxu alkalmával milyeni jó hiasrmát lehetett venmi a gylarmati ifjuságmbak, azok látták el a segédkzolgálatot. Miikor hazaért, otthom magaköné gyiijtötte a környék árva, honttalan, kóbor gyermekeit és bizonyos szabályok szerint a szabadtermészethez és egészséges munkához, ügyességhez szoktatta őket. Ezen munkásságáról 1908-bian könyvet irt, melymek nyomán nemsolkána Európıs többi államaiban is megszerviezték a ceserkészetet. Ma már az egész világon ismerik ezt az eszmét és igen solkan szeretettel hódolinak is neki.
- Bizonyána megfielelő szabályok is
vanimak, ugye édes apám? kuilönben nem is lehetine rend közöttük.
- Igen fiam. A cserkészetnek 10 törvény a gerince és pedig: I. A cserkész egyenes lelküu és feltétlenül igrazat mond. II. A cserkész hiven teljesiti kötelességét. III. A cserkész, ahol tud, segit. IV. A cserkész minden cserkésat testvémek tekint. V. A csenkész másokkal szemben gyöngéd, magávial szemben szigoru. VI. A cserkész szereti a termiészetet, jó az állatokhoz és kiméli a növényeket. VII. A essenkész föllebbvalónak jólélleklkel és készséggel engedelmeskedik. VIIT. A cserkész vidám és meggondolt. IX. A eserkész takarékos. X. A cserkész testiben és lélekbein tisztia.
- Ez gyönyörü, báncesalk minden gyermek betarthaitiná, édes apám!
- Niem is jó cserkész az, aki a fenti szabályokra fogadalmat tesz és azt egyik másik pontjjánál megszegi, az olyat nem szeretiik ám a föllebbbvalói.
- Most még csalk lazt szeretiném tudini, hogy milképpen élnek és mivel foglalikoznak a cserkészek.
- Törvények szabályozzák a cserkészek miniden cselekedetét fiam, azt kell beHarttaniok. Tlélen esenákészotthionukbaŋn bizonyos ügyessiségeket gyalkorolmiak; csomókat, távjelzést, térkképjelzést, főzést, első segélynyujtást baliesetelknél és még sok más haszmos üg'yességert. De az igazi cserkészet legszebib élete a tábosozás.
- Hát az hogy tösténik, édes apám?
- A szabadiblan sátrrat vernek fiam és
ia körziil tartózkodnak. Ott mindenikinek részt Hell vennii a munkában. Közös munikát közösem végzilk; főzés, mosás, közös játék, őrállás, sátorverés sith. A táborban nagy vend 'és fegyelem unalkoidik közöttük. Minden cesenkészneek szigoru mumlkalbeosztása vian, cecaládookba, falvalkbia tömörü̈lnek és őrsüktnek, vezetöjükneek készséggel engedelmestkednek.
- Eis kik lehetneek a tagjai a eserkészetnek.
- Mindien 8 éves firu vagy leány tagja Tehet egész felnőtt koráig,

1.     - Myen nagy táborozás alkalmávial én is szeretrék közöttü̈k lenmii édes apám.

- Meghiszem azt, fiam. Az nagy élvezet és szórakkozás lehet, de sokat kell ám addig doligozni, mig vallaki kiérdemli azt, hogy egy világtáborozáson részt vehessen.
- Em nagyon szeretmém látni a többi csenkész testruérelket is, az angolokat, a franciákat, kiniaiakkat, japánokat és másolkat, mindet, hogy mily yenelk lehetnek azok.
- Gondom lesiz rá fuiam, hogy te is cserkész lehess, ha jól viseled magad és engedelmes, szófogadó gyermek leszel és majd te is olyan gazdlag emlékkel fogsz a jamboreeról visszatérni, mint most azok oftt a gödöllői táborozás után.

Baczoni János.


## ÉDESARYA POSTÁJA

## A gyermek egészsége

Irja: Dr. Steuer Jenó

A nyár igazi örömeit mégis cslak a mappnak kö̈zönhetjükk. Hlyenkor minden a map fénysugárözönében fürrdik. A levegỏ lágyságab a folyóvizek melege, a lenge szél, amely igazában ceslak üdit és egyáltalán ném sérit, a szabad lég-és vizfürdő, minilez a nap hősuganainalk köszönhető.

S ami ezeken kiviil és fellül hangulatunkat emeli: a természel pazar szinpompája, az meg a nap vegyihatásu sugarainak az eredménye.

Joggal állithatjuk, hogy elz a hatalmas égi test minden földi lény számáxa a a fő életforrás.

A napiból a fénnyel kisugárzó energia ugyanis mindenüvé széthatol is az 'életet minilenïltt meginditja. Ember, állat, növény életét és életképesscégét a vázukba, illetve szervezetülkbe jutó napsugaralk serkentő hlatásánalk köszönhetik. A napsugár 'csiráztatjia ki a magot s csalja a föld szinére a kis palántát. A napsugár fakasztja a rügyet, a rügyból a bimbót. a bimbóból a virágot. Termést érlel a virágból és gyümölesöt a horzája tartozó magviakkal. Erzelkben az uj magivakblan azután megint csak a nlapsugarrak rejitőzlködnelk. Inkognitóbam, azaz elváltozott formáblan. Abban a képességben, wagy monidjulk: fellkészuilltségi állapotban, amellyel a tallajba jutva uỉ formába szökik, kicsirázilk. Ez a fejlődőképesség mindlen egészséger magot, miniden élỏ, egészséges sejtet jellemerz. Nem egyéb ez a tulajdonság, mint a napp fényenergiájának a magbla vagy eejtbe elrejtett, láthatatlan változatia.

Ez a testünk külsejére zuhogó nap fény egyesülve a táplálékul elfogvasztott, nlaptól besugárzott növénvekkel és gyiümölcecsel jelenti azt a fényözönt, amellyel szervezettuink nyáron át megtelỏdik. Ez a napfénnvel telődlés szinte egész évre szóló és el iengedhlietetlemïl szuilksséges a szenviek életrm üködéséneek normális lefolyásához.

## M6́출 ㄴan

Mondtam én máw nektek
Gyermekek egyet s mást
Lacikáról,
Anyjániak egyetlen
Szemefényéról,
Kicsi fiáról.
Most is róla mondok
Nem nagy históriát,
Kis esetet.
Eiz veled is Gyurka, Te veled is Pistla, Megeshetett.

Hogy esik az eső
Nap-map után nagyon,
Solkat esik,
Flalun és városon.
Sár, pocsolya, viz van.
S megeshet,
Hogy nemesak a gyermek,
De még a felnőtt is
Sánba léphet.
De a mi Lacikánk,
Ahogy megy laz utcán
Az már botrány.
Nézte ő az utat,
Tócsát, vizet, sarat;
Szent igazság.
Ám el nem kerülte,
Lábát nem féltette,
Sárba, vizbe tette,
Anyja nem nézhette, Saigonuan vette.
S rákiáltott:
,Tlyen rosez gyermeket,
Ki pocsolyába megy,
Már ki látott?
Más gyermek kerüli,
Cipőjét kimélli,
A jó utail néri,
Azt kénesi.
De az én kio fiam,
Beh rossz a szokása.
Megy a vizbe, sárba."
Szól - és harragosian
Níz a kie fiára.

Szomorru anyuka
S hogy látja Lacika,
Hozzá szalad:

- Nézze csalk Anyukla,

Ott vam a napocska
A tócsába!
Mikor odaméztem
Fielhöklből bujt éppen
S rámnevetett szépen,
Ragyogott az égen.
Fent is lemb is egy nap,
Nem láttam hogy csunya
A sár és pocsolya,
Az êg volt alattla.
Hisz már olyan négen
Eigy nap simes az égen,
Ẻs most ime, látja?
Két map süt én nekem.
Anyıukája haillgat,
Lacikia ott batllag
Most mellelte.

- Óh, be cesunyla sár van -

Monidja Laci busan.
S kerülgette.
Anyiukájja látjja,
Hogy a fiacsikája
KiKedvét vette.
Mert boldog az olyan,
Ki sárbam és porbban
Eiszrevette,
Hogy Istem e földet
Bizony szzépnuelk
Tleremtette.
Kérdez az édesanya:
Vajjion mi a helyes?
Leilike mélyén kérdez
Mosi az anya:
Hagyni a gyerrmeket
Szép álomvilágba,
Aki nem ugy lát, mint
Vian a valóságiba.
Keresi a szépet
Eis lép pocsolyába.
Cs. Tóth Ida.

## Hlámílkat vaníaskernyere



Klárika: Bácsi kérem nem látta a vajas kenyeremet? Miég az előbb itt volt; mielőlut játiszani mentem volna.

Bácsi: Vajaskenyém? Szinét sem láttam, édes gyermekem.

Hát, ha Klárika itthagyta a vajas kenyerét, a bácsi viszont nem ette meg, akkor itt kell lemni ezen a képen. No lássuk, ki tudjáatok-e nyomozni, hol lehet ia vajaskemyár? Ha megtaláltátok irjátok meg, hagy hol van a Kklárika vajasken yere.

## Ahogy kis munkatársaink irnak. . .

Kedves szerkesztő néni!
Nagy örömmel olvastam, hogy üzenni tetszett nekem. Meg is mutattam öreg Pali bácsimak, hogy mit szól hozzá, hogy a szerkesztő néni igy kitüntetett? Öreg Pali bácsi mégpödörte bajuszát:

- Azt az az irás, amit küldtél mind egy szikrányég tőlled sült é ki?
- Hát ki más irta volna Pali bácsi? III. gimnazristal vlagyook már, szégyen volna, ha még egy levelet se tudnék irni.
- Soha, bizon, lehetetlem! Clóválgatta a fejét öreg Pali bácsi.

Ezt mifelénk Szatmánba ugy mondanák: Soh se hittem volnia felőled öcsém!

Az itteniek beszédlét nagy figyelemmel kisérem és szorgalmasan jegyzem. Tegnlap halloittam, két legény beszél getett:

- Aggy nékem egy huszast kőcsön!
- Kettő nem kéne é? évödött vele a másik.

Ezt meg a szomszédiból hallottam:

- Ereggy dógodra, mert a püspök nem téged vár.

Enre a fiu vissezakiáltott tréfásan:

- Brassó es vát még es hejit áll!

Az elmuilt vasárnap nagy tánc volt. A székelyek magyon szeretik a táncot. Olyan támcokat is járnak, amilyeneket mifelénk nem is ismemek. Anyukávial és Anny hugommal mi is elmentünk. Öreg Pali bácsi velünik tartott.

- Mett többet lehet itt a támeba látni ecsém, mint ötér a pianorámába - és hamiskásian mosolygottt.

Miniden táncolórta volt valami jóizii mondása, ami anyukámat is, engemet is naigyon mulattatott.

- Ugy táncol, mint a toptal. - jegyezte megg egy leányra.
- Ugy dorog, mint a pereszlen.
- Keccér és esszze tuggya ütni a bokáját!
- Olyjan nehéz táncu, mint egy medve, vaj, mint egy köböl buza!
- Mán most szeretelm, mert tempóra vágják a táncot!
- Csak járjátok, estak járjátok, most a jova, ne haggyátok!
- Az a jótánicu legény, ki a leánt ugy forgatsisa, hogy a szoknyája messze kirepuil.

Fordits rajta, hadid lobogjon a pántlikája.

Öreg Pali bácsit jóizii mondásaiért nagyon szeretik és senki se haragszrik meg rá, akármit monid is. De most már nagyon késó van s lamyuikám siurget a lefekvéssel.

Zárom tehát levelem és maradok az Uj Cimbora leghüiségesebb olvasója:

Horváth Árpád, III. g. o. t.

Kedves Zollika!
Olvastam az U; Cimbonábenn, hogy Méged milyen inagy szomoruság érch Azóha ismeretheniull is sokaił gondolok nád Zollika és ha eifogaidnál baráliodnak, szenefinék nelked baráálod Ieniri.

Mikor Mikklós bácsinalk mondłam, hogy neked îmí fogok, rögtö̈n azit mondtla, iól teszem, csalk irjak. Miklós bácsi antí üzeni lő predig nagyon okos ember), hogy egyet se busullj Zolikia. hogy levágluák a lábad, lehetsz tle még igy is derék, becsuillelles ember, akiit mindenki szeret és mit érnél a két egészséges jó lábaiddal, ha mindenkii ujjall mułogatnal rád, mert lopós vaigy, meg gyillkos és a csendörök egyik börtlönböll a másikba vinnénelo.

Terika néniit én nalgyon szenetiem, mert jó és monidida:
, A jó Isten mindenk böllcsen rendez és nem tudthatiuk, hogy a tiesti szenencsétllenségigell mem e nar gyobb Jelki szerencséllienségtöl menitellill meg ben~ nuinket."

Terkia néni, aki mindennap olvassa a bibliált azł mondja:

En azt hiszern, Zolikia, mi jó barátok leszüink és ên miég máskor is imni fogok neeked, nemestalh ilyien thomoly dolgokat, hanem kiacagiatólkat is.

Minúl elöbbi fellgyógyulásł kivánok nelked.
Dégenfeld-flanya, 1933 aug. 6.
Kányádi Péter.


- Jaj de nagy munkában vannak Zsuzsa néni!
- Az ám lelkem kisasszonykám. Sulykoljuk, mossuk a ruhát.


## DALOLJATOK KIS CIMBORAK!

Nádjedeles kis házikóm légell a hélen, Mig virágool szedegetlem odakinn a rêten. Az uj ruhảm odaégeț, maid vesz allyára másal, Hogy vasárnap a lemplomba uj ruhába járiak.

Nádfedeles kis házikóm ujra felépilem, Az udvarál rózsafával szépen beiilfetem. Piros rózsa, fehér rózsa nyilik a kertembe, Édesapám, édesanyám gyönyörködik benne.

## A MIKI EGER LEVELEZOLAPOK NAGY SHKERE.

Az Uj Cimborya sajtóallapra kiadott Miki iefgér lev.-lapolk nagy közlkedveltségnek örivenidenek nemesalk a gyermekelk, de a felmóttek körö̈tt is. Még a svéd hercegmek is, alki lelkes eszperlantista, küldtek belöle muitatóul.

Kilenc féle lev.-lap van egy füzethen, de Ikuililön darabonként is vásárolhatók. Egy lev. dlap ára 3 Lei.

Kïldhetitek ammyiszor 3 Leies bél yegben iis a megrendelési árat, ahány lev-lapot lalkan tolk venni.


## SZERKESZTÖI ÜZENET:

\author{

- F. Vadnay Hermin,
}

Szászrégen. Levellét nagy ärömmell velttuik. Nemhogy nem lơivántukk munkássâgát, de ellenkezöleg, mindig vâtlulk, hogy fellheres bennuiunkelt. S mosi értékes kuildeményének vétele uitán, tellies voltt az örömuink. "A hajómacskka" küllönösen jól silkeriilh. Amint tehetjiik azonnall hozzuk, de a többi is jönni fog. Szeretettie! üdvözöluiuk.

Bodnár Irma, Nagyvárad. Cilkkeilt igaz gyönyöriiséggel dlvastuk. A pedaigógus tallálkozik benne ässze az iróval. Dollgozzon, irion még alkkor is, ha nom mindig tudja inásait elhelyezni. A bornak is forrni kelll, azonképppen feillódni az irónak. Inásaivall keriessen fell máskor is. A raizok uigyesek, de kllisirozásra csalk a tussall kfihuzolit dollgok allkallmasalk. Székely Irmuska, Hegyközujlak. Megkaphuk levelle"dèł. „A régi törtténet" mihiamar jönni fog. A többjek is rendre-rendre sonra keriulnek. Szerettettel uidvözJünk. - „Fekete szem éjszakája." Irását elolvasłuk. Ugy látijuk, hagy van mondanlivalója. Egész biztosam in még solk luedves, vidém dollgoit, amiknek a gyermekek majid orrülni fognalk. Egy fonifos: Mondanivallónkknalk nem szabaid deriengőssé, böbeszéduivé vální. Kevés szóval solkat mondami, hogy minden szónalk sulya legyen, ez a stililus müvészetie. Lálogasson meg a szerkiesztöségben, szerethettell váriuk. Nagy Benôné, Nyárádszereda. Drága ananyossziviu asszonyom, ha mindenki az On szivével gonidollkodna, ha mindenki annyi lellkesedéssell Yámogaliná az uj Cimbonát, alkkor ma már 16 oldalnál láma az U) Cimbora és nem kellene annyi sok pénził csak a fi~ zettési felszóliitások kikuildéséért köllteni, A ió Istien kiosi fiábank, szemefényében adja vissza ezerszeresen, amit érfünk tesz. - Kekécs Gyuláné, Nagykázoly. A szomoru hiir minket is fáidalmasan érinteft. A mi drága kicsi Erzsikénk angyallszárnyon ellrepuill közzïlinink...Az idó gyógyïtsa be az eltávozá sávall fakalszllotit fájdallmas sebeket. - Több kis cim borának iizenjuilk, akiik mesét, verset vagy reitivényt kuillditek be, hogy legyenck dürelemmel, ha jó lak, camit bekuildiflek, annvak idején egész bizfosan soma keriil. A neilvényszenkesttöknek még ainnyit, hogy csalk uj s âllhaluk szerkesztett reitvényekeł [kuilldjenelk be; már megjelient reitvényelket lemásolni és ugy bekuildeni, nem szabiad. Csak uj és eredeffi reiłvényekel. - Kanizsai Evike, Lázári. No, végne, egy levél tôlletek is, Êvikém, Raizokat nem kuilldtölk be a szalimári ráazkkiállitásira? Mivell tölltitek a vakációt? Váriuk hosszu beszámolótokkaht. A szaltmári raizzkîállitásráa szenetelifel várunk: Jenőkét és tiéged is. Meslitz Andriska, Marosvásárhely. Megkaplátokie a
csomaigot? Váriuk hosszu levelietleket. Jó volt-e az édesmézes? Kedves sziilleidet melegen iidvözlliöm. Kádár Zsuzsika, Miklós és Magda, P. Uilak. Nagy örömmel olvasflam kedves levelletteket. Agnes taniitónénit önömmel uidvözlöm, mondijáliok meg neki. Milklóska, ha itht jár maid iskolába, kenessen fel bennünket. - Szilágyi Magduska, Haradtő. Kicsi szived mainden keseriiségie, bánadita benne zokoig a lleveledben. Megértbiik a helyzedettelket, leánykám. Havadtöt elöntidätte az árviz, elipuszłtult méndenetek s a legnagyobb inség elö\#\# allltok. Hogy is tudnátok kicsi szivem fizetni az Lij Cimbonát? Megérli ezt a szenkesztō nénli. De azeéní elcsüggedni nem szabad, ment aholl a veszélly, oft az Isten. Lám csalk, Magduska, már is akkadt az Lij Cimbona támogaffó jó banátai közt egy iólellkiu bácsi, aki járathni fogia neked az uj Cimborát, addig, amig uina minden jó llesz nálatok. Nos, még mindig sirsz Magduska? - Lörinczy István, Lugos. Ei, ej, Pistikel Nem hiszek a szememneck. Ird mieg levelledben, igy vanme? - Tombory Gabi. Reititvényeid álladlliuk a rovaltvezethöncelk. Raifzafid részltvesznek a kiábilitáson. - Markovits Agi. Uj reìtvényedel hozrnii fogiulk. ló volt-e a nyeremény csolkoládé? A reitvény szerkesztó bácsi azt mondita, ớt mieg-sem finálliad belôle. - Nagy Lorándka. Oriiluink, hogy iól töltö̀d a valkációt. Gondolsz ilthon maradt barátlaidra is $s$ âttallunk üdvözlöd: Csecskedy Karcsiit, Ligelí Gyurkáit, Német Gyuszit, Kósa Gabit és Ocsit, Debreczeni Feriit, Szarka Lacit és Józsit. - Debreczeni Ferike, Szatmár. Rejifvényed átnézziik, bélyegeid ellvissziuk a kiádlibtásna. ReméllƏiik, hogy ezzutián ió kis cimbonánk leszel. - Lapikás Gabika, Radnót. Szeretettlel gondolunk te rád is kis cimbora, váriul levelled és raizaídat. Ugy hallotltuk, hogy iugyesen raizollsz. Reméljiik, hogy kis pajitásain! közö̈tł terjesziteni fogod az lij Cimboráth - Janovics Cuncika, Erzsébetváros. Közöld uj cimedeł Cuncika, hogy egyenesen odakiilldhessiik az. ujságot. - Singer Márluska, Szalmár. Nagy gonddal irt leveledet megkiapliam. Iri máskor is, Mártuska. Levelledben iid. vözlllöd Haídu Zơiikáh és gyógyulást kivánsz neeki. Atadjulk. - Fejérdy Mdikó, Nyárádszereda. Orüliink;, hogy đe is belléptél táaborunkba, kicsi Ildikó. Ha szemettnél nyerni, feitegesd szorgallmasan a nejivényeket, egyszer bizoryára nyerni fogsz. - Veress Zsófika, Kolozsvár. Levelled lapzártakor érkezett, éppen akarthálk szedni a nyomdász bácsilk a 12--ik számol, mikon messzinöl lobogitlattuk felléjuik a levelledel: Nyomdász bắcsik, kérem, várianalk még erre az egy levélrie. Nagynehezen azttón sikeriilt még a 12 -ik számba betenni a te levelled iizenetét is. Ird meg mala a valkációs beszámollódat, Zsófikia. Váriula a levelled. - Makó Tivadar, Resicza. A reilvényed átaditulk a reïlvényszerlkesatỏ bácsinak.


## PÓTLOREJTVENY.

- ilell, -ándor, -énes, -lezsö, -satier, -erén, -via, -anyi, -anıdi, -rén, -kamás, -lladár, -rma.
A helyresen kuifölliötil kezdöb beduik kéf hàres magyor pillóła vezelték nevét adiák.

Bekuilldte: Nagy Lóránd.
BETUREJTVENY.

## Bükk ujság át

Bekziildte: Markovils Àgi.

# Bc T L L \% <br> Bekuildite: Makó Tivadar, Resicza. 

## $\% \mathrm{di} \mu \mathrm{j} A$

Bekuilldie: Singer Márła.

1. Melyik a világ legnagyobbb vizesése?
2. Hol volt laz elsố jamboree?
3. Hol szz̈iletett Mátyás király?
4. Ki irta az "Obsitos" e. vidăm költeményt?

あ. Miért költöznek ősezel a gólyák?
Megfejtési hałáridő: augusztus 20.

A 10.-ik számbian közöll nejitvényelk helyyes megfeittésse: 1. Pótllóreîtivény: Mikiszáth Kállmán. 2. Molnár Ferenc. 3. Betiincitvény: Kereszfles pók. 4. Bennfenties. 5. Nevezeltiesség.

Megfeithéseket kiuldiliek be: Makó Tivaidar, Resica, Kanizsaí Evilke és Jenö, Lazuri. Karikás Ilonkí̛, Tombory Gabriellla, Singer Márifa, Markoviits Ági, Nagy Lórônidka, Hb. Kádár Zsuzsika, Mikllós és Magda, Uilleacull de Cris. Fiehér Kálmán, Ariad, Kisis Béla, Helyben. - Nyerteselk lettek: Makó Tiviadar, Resica. Fehén Kállmán, Anad. Kiss Bélla, Szaftmán.

## A Családszövetség hirei :

Ozv. Hadady Józsefné, Szalmár. Hádiás köszömeettitel irjuk Csalládszöveltségiinnk tagjai közé. Bár mindenki älyen szzenetleltitel gondoinna ránk, a keis cimBorálkrá, mint llma néni. Tisztelettieljes kézcsókunkat kuilldjuik.

## A kiadóhivatal postája

Kis lapunkita beérkezett elöfizetésekeł lköszönettiel nyugdázzuk:

Egy évire elöfizetett: Ferenczy Pál, Nagykőrös, Magyar Kinállyi Kövellség, Bucuresti, Oláh Lottika, Blaina-Mare.

Félévre elöfizefliellt: Ujváriosi Margiit, Debneczení Ferikie, Lorámilffy leány bibliakiör, Hb. Fichér Bélab Oars. Kovács Gyulla, Hb. Koczka Barnuska, Bucu. Beer Lajos, Bucunesti. Binó Oliga, Odorheliu.

Negyedévre elöfizeiett: Kondor Gedeon, Hb. Ney Zsuzsikia, Onaidea, Buthovitts Ica, Baia-Mare; Mágyar Párt, Lakiahos Pistio Báthory Zolitán, Csonđơs Bélánué, Hájtảjer Emmike, Flleischmann Sallamon, Eörndögh Manyikika, Hajdu Zolliáin, Suciu Mangiit, dr. Gyene Páll, Hb. Orbán Imre és Sánidior, Tg-Mures; Fejérdy Ildikó, Telesdi Veress Tühamér, Baló Csomgor és Tuindie, Mercurea-Niraij; Mikiós Villike, Cluj. Csata Odönlke, Halmeu; Tombory Gabniellla, Gáspár Ede, Bartha Anpádmé, Szabó Imre. Kósa Gabi és Affitla, Plapp János, Bede Mihály, Padaky Duci és Zoli, Hb .

Egy hónapra elófizetett: Lőrinczy Klára; Hejmfelld Magda (2 hónajp), Schroth Odön, Reszaler Kató (2 hónlap), Borbélly József, Stian Mici és Viorica, Moskovitis Lili (2 hónaip), Róth Margít és Imre, Harkácsí Juliskia, Hb.

Az Uj cimbora előrietési árai: Romániában $1 / 4$ évre $50,1 / 2$ évre 100 , egész évre 200 Lei. A Családszövetség tagjainak 160 Lei és 10 Lei portó. Egyes szám ára 5 Lei. Magyarországon 12 p. Jugoszláviában 150 dinár. Csehszlovákiában 60 ck.

## Uj Cimbora szerkesztősége és kiadóhivatala Satu-Mare, P. Bratianu No. 9.

Nyomatoft:
SZABADSAJTO R. T. NYOMDABERIEEE SATU-MARE.

