

## APRÓSÁGOK - TARKASÁGOK

## AZ UJ CIMBORA ELOFFZETÓGYUJTO VERSENYE

¡Mág csak most hirdettük kii az Uj Cimbora elơfizetögyiijtő versenyét, máris megindult kis olvasóink között a versengés, ki gyüjti a legtöbb uj elöfizetöt az Uj Cimborának? Erre kiváncsi most minden gyermek; de nemessalk a gyermekek kiváncsiak, hanem mi is azok vagyunk. A verseny nemcesaak személy yekre vonatkozik, hanem egyes városokrra is. Például, hogy Szatmár gyiujt-e több celöfizetöt, mint Kolozsvár, vagy Marosvásárhely. Szatmáron Nagy Loránd nevével indititjuk be a versenyt. O már eddig 5 elơfizetöt szerzett az Uj Cimborának.

Szász István, ugyamncsak Szzatmár, egy elöfizetöt.

Fehér Olgi, Nagyyárad, egy elöfizetőt.
Vávjulk a többi gyüjtést. entral Ui
Az unitárius gyermekek Koliozsváron még a vizsga elött ellhatározták nlagy lelkesedéssel, hogy összefogmak álliani többen is 6s ugy fogják megrendelnii az Uj Climborát.

A nagykárolyi gyerekek viszont iskolaí tlakarékpenztárakat létesittenek. Maguk köziil választják a pénztárost, aki pontosan jegyzi, kinek mennyi a betett pénze. Ebba̋l fizetik a megrendeit lapot is. Gondoljátok csak el, milyen nagy buiszkeség az, ha a gyermek nem is kér szzilecitől pénzt az ujságra, mégis járatja, 0 maga fizeti azt, az összegyüjiö̀tut kios pénzéből.

## ARANY ÁBC.

D. Dieső dolog ésszel, szép erővel bimi, de rut dolog azt a gonoszra használni.
E. Erősebb az, aki ellenáll a rossznalk, mint, akit a vétkek magukkal hurcolnak.
F. Fölötte sok szóban tudományt ne keress. A legrosszabb kerék is legtöbbet nyekerag.

## NEVNAPI KÖSZÖNTÖKRÖL

Október hó folyamán a következö névnapok forduinak eló: okt. 9. Dénes, 12. Mikssa, 13. Eide, 15. Teréz, 17. Hedvig, 21. Orsolya, 23. Ignácz, 26. Demeter, 25. Mór, 28. Simon.

E1 ne felej̣tsetek gJermekek köszöntőverseket tainulni.

## EDES APA NEVENAPJARA.

Édes apám lelkem
Fehér rózsánk ága,
Behajalt az ablakomon
Máma éjfélltájba.
Behajoilt az ága,
Tündérer lett belöle
S tanitott egy szép kis versre
Hallgassa csak kérem:
,A mezöröl lehervadt a sok-sok virág Halványsárga őszies lett -már a hatảr. De szivünkben, mintha mira tavasz járna Kivipagzott, örömmé telt mévnapjára.
Tartsa is meg a jó Isten édes apám
Hogy még sokszor" ünnepeljük nevenaupján."

## AZ UJ CIMBORA SZATMÁRI RAJZKiÁllitísáról

Az összes szatmári kis cimboráinkat szeretettel várjuk a rajzkiállitásra. A kiállitáson lesz rejtvényfejtő verseny is. Az érdekesebbnélérdekesebb rejtvényeket mindjárt ott helyben kell megfejteni, persze esak önállóan, a nagyoknak nem szabad benna segiteni. Az egyes rejtvényfejtôk ajándékot, jutalmat kapnak. A bé lyeggyiüitök a különbözö bély yegekben fognak gyönyörködni. A kiállitás több napon keresztül nyitva marad. A kiállitás egyszersmind ismerkedés is lesz a kis cimborak között. Aki meg akar ismerkedni egy kis cimborával, vagy nekïnk szól, vagy egyczeriien odamegy hozzáa és bemutatkozik. Mindenkihez kedvesnek kell lenni, különösen szeretettel kell foglalkozni a vidékről jövô kis cimboráainkkal. Szeretnénk, ha mindnyájan nagyon jol éreznétek magatokat ezen a kiállitáson.

Jegyek nem lesznek, esak az Uj Cimbora kis perselyét fogjuk kitenni.

## 

Dirágák, kedvesek, szépek, Ahogy egymás mellett lépnek. Közel egy hete lesz mára, Hogy jarnak az iskolába.

Pali a Sári hü lovagja, Ceruzáját ő fiacagja, Szivacsát megnedvesiti, S a jora a egyre inti.

Viszi, hozza a nagy táskát Benne könyvet, pilatáblát, Kezénél luzja, ugy vezeti, Sáios uteán is átoregiti.

Sári hüségért csenébe Kienyenét megosztja véle Almájából - jó gyermek lásd Einged enni egy harapást.<br>E két áutaitian teremiés<br>Szivében az egyetértés<br>Ontudattan clő heve<br>Összelonmott szeretetbe.

Napestig tanulvai szépen
Megiilnek a karos szeken.
Tgy válik majd ember belőlïk.
Tanuljatok gyemmekek tôläk.
Pataki B. József.

## (nack

## Déva, Rallarfés Arany,

tïndér lakott Hirmyadmek a töldijén, névazerint: Déva, Kalan és Arany.

Szép volt miná th hánom tuindér, oly szép, hogy, akî kátis, megecodáltar. Egy kis házacekảban laikott ai hảrom tiündér. Igen stápen megfértek egymással jó sokáig, agyszerre azonbon belójulk bujt az ördög, versengeni kozdtek, hogy medyik a szebb këzzïlük, Az lett at vervengésmek a vége, hogy eiváltak egymástól. Azt mondta Déva:

- Ki-ki lakjek a maga házában. Epitsen ki-ki olyant, amilyent tud.
- Jól vam, monáta Kelán. - Maja meglátjuk, mely: ês ét kutlönb házat.
- Nio, azt szeretném látni, ki épit kiilönbet, mint én - szólt biiszkén Anany.

A három tüncísp küzütt Déva volt a logszelidebb, szép csendusen mondta, miközben rámutatotl a dévai hegyre:

- Tin ennelk a begynink a tetejésre épitek várat. Köból Épitem, is la laten megsegit, liávorn mirp mulva kész losz az én vánam.
- Bizony, ha köból, én meg vasból, mondta Kialán - s kétinep mulya késu lesz az én váram.

Tin egy nap wlatt megépitemı az én vámal nat, se nem kóből, se nem vis ból, erinarany lesz az én várram.

- Hiszem, - mondta szeliden Dévı -. ha megsegit az Isten.
- Bánom is én, segit vagy mem segit! mondta gőgösien Arany. - Eistére meg lesz * 8 én váram.

A három testivér többet nem szólt "gymáshoz, hárman három felé mentek. Rergel várépitésbe fogtak, hárman hánom hegy tetején.

S hát esakugyan esteflelé már outt ra fyogott ą̨ cgyik hegy tetején Arany vára. Másnup estére kész volt Kalán vára is, csupa vas volt tetötöl tallpig.

Lrava vára is felépuilt harmadmap estére. Amint felépiilt Déve vára, abban as pillsaatbon rettentỏ nagy fergeteg kerekedett, ég*zalkadás, fföldilindulás, de olyan, hogy ég, föld moigiendiuit belé s Kaláa és Arvany vâII egyazeme omlott össze. Eltüntek nyoratalan. Åm Déva vára állotí s áll még erősen, sem égszakadás, sem fóldindulás nem ingatta meg.

Benedek Elek.

## Föld alatt, föld felett <br> Irta=uaszió <br> 

- Jaj nagymama, hátha petrezselymet fogok árulni? Hátha senki sem fog folkémi táncolni?
- Oh te kis boho! Dehogy is fogsz setrezselymet árulni, biztatta az ösz Aranytelér unokáját. S leültek Kvarezék mellé.

A másik percben már Rét gavallérja is akadt a karesu és szelidképï Eziistesillánsak. Egyik Rézkirály fia, a másik Vaskirály fia. Rézkirályfi jött elöször, hát ugy illett, liogy azzal menjer az elsó táneba. Igy Vałki át, fi hoppon maradt. De egyáltalán nem busult, hogy nem kay táncosnớt. Szétnézett a i teremben, Eszrevett 6 már elobb is valakit. A luzncutszomul Mocskaszem Misasszgnyt. Odament, bemutatkozott és felkérte táncolni.

Para most hat mindenkinekpol, (csala még a zene késett. Gyémánt kiralykisasszo:y tỉrelmetlenül nézett a kijárat fele, hol kothetik a zenekar?

A szolgak futottak a karmester intán, alif jötr is már, de utközben összetalalkozutt rgy régi cimborájával s egy kicsit elbeszélgették az idót.

A karmester: \#arsogó Zuhatag nagy ko molyan lépkedett elöl s a karmesteri pálcával mindenkinek az orra alatt hadonázott. Néhány vastaghangu Patak, egy-két csergedezó Csermely, vagy hárem Bariangi forrás követték a karmestert. Ezek képezték a zenekart. Ok ruár rendesen szerz0dtetve voltak a tizezerśvas bálra. S a mulatságban hol egyesben, hol egyittesen forrtak és buzogtak, énekeltek, harsogtak, mormoltak és esobogtak, ki vékmyan, ki vastagon, kinek milyen volt a hangia. Alig hogy a zene rázenditett a táncnótára, a párols kiperdültek a terem közepére. Lett olyan táncolás, amilyet még nem látott a világ. A finom zene kihallatszott az udvaria s a ketonaság, népség emellett mulatott.

A pocakos Köszénkiraly, a berozsdásodatt hangu Vaskirály mellett ült az emelvényen
karonfogva. Innen hallgatta a kitünó zenét, amit a források, patakok, csermelyek esaptak. S ugy elérzékenyiult rajta, hogy kövér körinyeseppek kezatek végigpotyogni fekete ruháján. Erre barátság ide, barátság oda, Vaskirály odébb huzódott királyi barátjától. Köszénkirály ugyanis már ősidők óta fotogén illatositót használ. Szerinte ez olcsó és nem kell erte más országba menni. De Vaskirály elfintoritotta az orrát erre a parfümre és azt mondta: Az nem is parfüm, hanem valami rossz szagu folyadék, ami ezenkiviil pocsétet is hagy a ruhan Bzért is huzodolt adébb. Félt, hogy vadomatuj ruhájára a nagy közelségben még rápottyan egy-két könnyesepp, ezek kötil a fotogénszagn könnyek köziil.
Ve Saefencose, hogy Rošonk(iraly liagy elérzékenyúléseben nem vette észre a delgot, különben ki tudja, még megharagudott volna.

- Mit gondolsz kedves Vaskirály baritom, bagy dolog az, hogy esaládunk, rokonságunk és alattvalóink igy összejöhetnek tizezerévenkent egy kis mulatságra - kezdte a beszél getést a pocakos Köszénkirály.
- Ugy van, nagy dolog - hagyta helyben a rozsdáshangu Vaskirally. Örül a szivem, mikor látom, hogy gyermekeink milyen jol érzik magukat.

Vaskirály fia êpp ebben a pereben vallotta be Maeskaszem kisasszonynak, hogy nagyon megtetszett neki. Meg is kérte feleséguil. Macskaszem ironkodott-pironkodott, végü is azt válaszolta, hogy a királyfi beszéljen a mamájával.

Javában allt hát a tizezeréves bál. Mindenki nagy kedvóben volt. Akik nem tudtak táncolni, azért azok is megpróbálkoztak, megrázogatták jobbról-balról a táncosnöiket. Dübörögtek, kurjongattak. Ugy, hogy fenn a föld felszinén ijedten fordultak meg az emberek ágyaikban a másik oldalukra. Az első ijedelemben nem tudták, hogy török jön-e, vagy a
tatár? Pedig még nem volt semmi baj. Csak a tizezeréves bálon mulattak lenn a föld belsejében, ahová kutató, emberszem még be nem tekinthetett.

## Véletlen találkozás.

A tizezeréves bál zenéje messze uton elkisérte Szökökutat. Késöbb azonban már halknlni kezdett a zene, végre, esak ha nagyon figyelt, akkor hallott még valamit a mulatság zajából. Néha találkozott egy-egy elkésett társasággal, akik a bálra igyekeztek.

Nemsokára az egyik uton, szembe vele, valami ismerós mormolást és esobogást hallott. Egy vastagabb és egy vékonyabb hang boszélgetett egymással. A sziklatömbök két oldalt visszaverték a hangot ugy, hogy Szökőkut még nem látott senkit, de a hangjukat már jól hallotta.

Különösen a vastagabh hang volt, roppant ismerős elótte. Ugyan kik lehetnek? tünödött. Figyelni kezdte a beszédüket:
(Folytatjuk.)


Attot fólek Gyurica, baj lesz ebhöl, hogy te most ollóval kivágtad a dunnácskádâ..


## HOVA TUNT EL A NEGYEDTK TÖRPE?

Törte rajtal buksi fejét Karcsika, mikor a pirostedelii Uj Cimborát elolvasta. Pedig mégynek kellett lenni, mert a versben is igy van hrva: "Négy kis türpe vitéz, mit gomdol magábam" "- és itten ninicsen ceak hánom. Hovis 山lett akkor a negyedik törpe?

Más nerm állom meg, hogy el ne mondjam nektek kis cimibionák, ezt a furesa esetet, amely anmál érdekesebb, mert az eltiont törpécskével esett.
in A négv töтpe jokedviu, vidám kalamdo-
 No, eat megirjuk, hogy tölltötte Guli, Vili, Irinkó és Pininkó, a négy kis törpe laz idôt Nagymeseországbam.

Ott is voltak a törpék már mindanégyen, várvia, hogy képüket a szöcskeparipával Ggy ïtt kimyomtasoák a nyomdábam.

De ám ant történt, hogy êjszaka a kiváncesi Guli elment kóšálmi a helyéról, látni akarta azokat al gépeket, amelyek az Uj Cimborát nyomják, Közben, ahogy az egyik szedőgépuơl ugnatatt át szöcckkepranipáján a nyomógépre, hogy, hoggy mem, as czöcskeparipániak kaifieamodott az egyik lába. Szegény Guli ott manadt eqgy ólom rakás kellős közepén, mem tudott visszamenni a többi törpe lközé. A nyomiász bácsik tïvé tették órte larz egész nyoundát, másnaip, de nem találták sehol. Az igazán mem jutott esziikbe, hogy az öntésne szánt ólommakásbarı keressék.

Myenformán hiába volt a versbe négy kis törpe dirva, a nyomdász bácsik nem tudtak nvomtatni esak hármat

Napok mulva kerüilt elő Guli, de milyem siralmils állapothan! No, hogv megyigaeztaljuik, megigértuik neki, hogy külön is kiteszeziik a kópét a fájóslábu szücske panipájával egyïtt az Uj Cimborába. Szerkesztó néni.


## Csevegés Tudóka Ferkóval

## A GYÜMÖLOSSZEDÉSROLL.

- De szeretmék én is ott a nagy almafa tetején lenni most, édesapám.
- En mit csinálnál te ott, Ferkó?
- Almát szednék. De nem olyan. lassan szedném ám, mint az a bácsi, hanem gyorsabban. Egyszeribe mind ledobálnám, vagy lerámám.
- Könnyü neked itt a fäldön berzenkiedni, Ferkó, de ott a fa ágai között nem tanácsos ám llegényked iu, mert könnyen lepottyanhat a szedő́ ?lma helyett és ugyancsak megrïtné a földet. De még magy kánt is csinállhatnál fiam, ha ledokálnád, vagy lerázmád az érett gyümölosìt. Különösen a finom fajgyümöles szedése iǵnyyel fokozottabb figyelmet fiam.
- Pigyelid csalk Lmbg tưvelmekebhen azt az almaszedỏ bácsit.
- Miért nyulkál oit a hosszu middial az ágak között, talán nem hernyót szed, hamem almát?
- Az lehet, hogy q rud a hernyószedõ mudja Tehetett, de a végére most almaszedõ vam erősitve.
- Almaszedő? Hát iniért nem szedi kézzel?
- Mert mem éri on a vékonv ápak hegyén, de meg igy óvatnsan is ezedi, nem zulzóảik össze \& igy tovább eltartható. A fáról Jerázott, vagy ledobált oy yïmölles az esés kö̈vetkeatében öscenezuzódik és az ütődés helyén hamatr romláenak, rothadásnak findulu és êlverhetetlemnś válik.
- Fs miniden gyümölcesel olyam nagy elöviervázatossággal zull bánni, mint a tojással?
- Nem fiam. Faitáia válogatia. A nemes flajuu almaféléket, tehát almát, körtét, de különösen a jól megérett haruckot nagvon ôvatosan kell ám lestedni, hợv meg ne ïtődjöm; mert a téli fajtákat igy Jehet megörizni. Már medig a gyümölesöt, de mer az almástésztát is még télen is szereted, ugye fiam?
- En gyuïmöllosök közzzïl legjobban szeretem a kajeszin barrackoí, de esak ha jó érett. Az almástésztal se rossz
- Lámesak, fiam, azért kell vigyázni az alma, körte, barrack, szilva szedésénél, hogy könnyebben Iehessen eltartlani késóbbre iis.
- A szilvánál nem baj, ha összetörődik, ugye édesapám? Hiszaa abból ugy is lekvánt fömnek, a lekvánf"̌̌á üstben pedig még jobbam összetörik.
- Igazad van. A szilvát csak azért emdiitettem, hagy vajoo ki tudod e választani az általalános csoportositás.sból. Azért van olyan szilvafajita, amelyik :oht resemegének, mint Jekvárnak, viszont az almából is szoktak lekyánt, sobt bort is késriteri: az olyan-lehet zuzâdolt is!
- Az almafféléknek inég a szánlitásáva is vigyázni kell, fiaur. Hondókba, ládákba kell rakni, és még od» is sely ympapir vagy vatta közé. nchogy összeütődjék ezállitás közben a rögös utak-ック. Télire való elrakásámál is vigyázni kell ám, hog̀y egymáshoz ne érjen, mert akkor is cluomolhat.
- Szeeretnék én is azént gyümölcsfária mászni, nem lehet rossz az a.gyiimölcs sziiret, esak czórakozás. Ha ugy követelnék meg, alkkor szedővel szedném.
-     - Em azt hiszem, fiam, hogy te dió meg mogyoró szedőnek volnál jó, de már barack szedőnek nem. Thudod-e miért?
$\rightarrow$ Tudom, mert a diót és mogyorót egész nyyugodtan lehiet rázai is, dobálmi is, meg verni is az ágán; mert az mem kényes, mem törrik esontja, ha lezuhan is.
- Sőt alkkor fordul ki iqgazám a bunđájấból, ha összeütődik. Az csonthéjas gyümöles. Hamem amiért liven értelmesen feleltél, adok neked jutalmull két barackot, egvikiet a fejed bubjára, a calásikat a kezedbe, ha mind a kettőt megkóstolod, maid megmondod, melyik volt az , „érettebb". Nesze, váljék egészségentre mind a ketto..

Baczoni János.


## Cirmos, Cincogi és Floki

Elbeszéli: Dezső bácsi.

Ciirmos kandurcica pompás egerésző hirében állott. Mégis megtörtént vele az esuff ság . . . No, de nem árulom el a végét előre. Abblan a sorremiben mondom el, ahogyyan az eset megtörtént.

Künn esikiongó hideg volt A szél megmegrázogatta la jégvirágos ablakokat. Oirmos chica egy esupor bivalytejért sem dugta volma ki az orrát aaz udvarna. A konyha kemencéje alá huzódott. Fejét Floki kutyus hátára hratottal, s egymást melegitve, boldogon szunvókáltak.

De Cirme cica akármilyen álimos természetü volt, éberen szundikált. K is pajitásaim, higyjétek el, hogy a légy zümmögése elég lett volna ahhoz, hogy szendergéséből fölrezzenjen. Arra Cután Cugybnasak akimerasztette nagy sánga szemét, mikor egy vigyázatlan egér közvetlen közelében végigfutott a flall mellett a szekrény alá.

Clirmos cica azonnall felugrott . . . usidri utána! Hogy, hogy neen, nehány peve moilva már szájában volt a mihaszna égér. Nevezzük eat az egeret Cincogi uivak, már csalk amért is mert megfogása ailkalmával keservesen cinoogott. Cirmosinak még sem esett meg a szive a siránkozáson.

- Tolvaj teremtette! Kell neked liszt és szalonna? Mindent keresztuil rágšz. Csak kárt cosinálsz a gazdáminalk. Most meigfogtalakk. Ēlve nem sizabadulsz körmeim alól! -s fogai közt tartotta Clincogi urat, maj̉d a komyha közepén srépen, óvatnsam letette.

Széles ténség voilt itt. A butorok távol állottak miniden oldiadon. Tinnen taz egér észrevétlemiil el neem bựhatott schova.

Fis megkendődött a fáték. Floki kutyus is élvezettel figvelte. Cirmos elengedte Cincogit. A még fürge egérke irc̈mmel rohant a szekrény ffelé! Azt hitte, hoogy megszabadulhat könyörtelem elllenfelétő De Cirmos egv ugrással ismét reácsalpott, \& elfogta, mielőtt a szellény alá bulihatott volna. Ez a gorombaság tinszer is mesismétlödött egy-
más után. Oimeogi unat már kifánaszbotta a: dolog. Cisak ugy pihegett. Már futni is alig tudott. A mareska bokezilitéscitől fájt mimidem borđája. Ment Cirmos valahányszor két gömbölyüi mancsávval rángrott, minidig alaposam megnyomta Cincogi olddalát. Ez niem volt elég. Girmos még meg is pofozgatta ôt. Feldobta va levegóbe, kifogta ügvesen. Vagy ki sem iliagta, haniem engedte, logy Cincogi ur \&u Ifeje lágyára essék. Aztán megrázogatta szuirrke frakkját. Ráadásul kóstolóba beharapott Cincogi ur sonkájába. Igaz, hogy ez már nem ment tréfaszámba, du Cirmos kandur komolyan meg akkanta hémitani Cincogi wrat, aki bossmantáskép még minidig izgettmozgott. Pedlig a valóságban csak vámezorgott a szegény, hiszen kezdte elvesziteni minden erejét. A rémüliettó! már-már majidniem megdermett, is mozdrulathinmá vált. Eibben a mozdulatlanságban volt azonban egy kis tettetés is. \#átha megszánji ôt a Cirmos IkandurSs luem [bántabial többet?! Mg̣y cesinán egy-egy bogár is. Halottnak teszi magát, hogy mieg me öljék.

A kandurcica ismerte már ent a csallafintaságot. Jó! Hiaidd reménykedjék legy kicsit Cincogi ur. Cirmos lassa, puha léntekkel félsevonult. Jó messzire távozott el az egértơl s hátna sem mézett. Biztos volt al maga dolgában. Tudta, hogy Cineogi ur már niem tud elmenekïlmi. Ha meg is mozdml, allig áll a \ábára. Fory estapással Jeütné ismét, s akkor mán meg is elnné. Bár egr cermnet sem volt Chies ma este jól lakott tejeckásával. Azért az egérpecsenyét még sem hagyná ott. Megenni arpt: macskakötelesség.

Amig Cirmos cica ravaszul az abllalk felé hurodott (condolata persze minid az egérncél fárt) ezalatt Tlokxi kutyuls. fellhasználta a kellő millanatot. neczoteleniil att termett a mondulatlian egérnél és Cinogi urat egy nye-

 1kiidt a kemence tallá.

Mindezt oly esendesen a slv guorsan véprate hinerv Cirmos észre semp velte. iS mileme ay ahlaktá! perv visezapillantást akart vetni az ecórre hát umarmfia! anmak esk hült helyét találta,


- No de ilyet! Hogyan történhetett ez meg? Hát igy beesapta volna őt az egér? Ez csodával határos! A nyomorék, agyonkinzott egér meg tudott volnia futamodni? El tudott menekkiilinli? Ez hiheteflen.

Eis mégis ingy van!

- Na megálij, beste teremtette! - boszamkodott a cica, különben nem is annyina bosszlankodott, imint linkább rémitően szégyelte magát. Hyen ügyetleniség, ilyen viigyázatlianságe, ilyen elbizalkoriotitság! Szégyen, ezerszer szégyen!
- Hogr engy félig-meddig megölt egér feltánászkodjék s az orrom elői elfusson, jaj ez olyan esufság, amit eltürmi nem lehet.
- Lesiil a képemről a bör! - gondoilta mingában kétségbeesve, s kezeste-kutartta a szökevénv egreret. Végigszavelta a padlót minden iránybam. Benézet! a szekrény alá. Hiába. Clinengi urfi nines sehr?.

Eiltelt iń sok jić, mig belát ta Girmos ciea, hogy minden kerpesése halsytatan.

- Nem! Dz mégsem lehetséges! Cincogi ur. olyan hirtelem mem tünhetett el a szobából! - S ekkor. Cirmosnak egy utolsó miemtőgondnllata kerekedett. Hátha ez a hunicut Floki naitás nvelite el Cincogit urat. amig ő hátat forditott neki. Flokitól miniden kitelik.

Odrament tehát a kutyushoz. Mint jôharát merssagqolla e mvugorttan szumdikáló Floki paitás száját. Hát norsze. hogo persze. Nagusฉerition Árzeft méo az egérszag Thinki bajusza körül. Megoldadoott an nagy rejtély.

- No, hia igy van, nem bámom! - gonidolta magában Cirmos cica mieqvigaszztallódva. Flokitól inem sajniálom az egúpeosenyét. En qigysem vagyok éhes, kutyus pajtásom pedig bizomnyal alz lehetett. De legalább nem történt mag velem iaz ia szégyenlcues eset, hogy egy megténászott, elgyenritett, poosékká tett egér elszökjék egy szemfilies ügyes kandurmacska elől.

Tgy megnyugodva aztán ismét Floki melilé telepedlett lie. Fejét mecértően hajtotta Tá a kutyus hátáral, s memsokáara mind ketten békességgel szumikálta tovább ia jó meleg kemence alaitt.

AZ UJ CIMBORA KIS PERSELYE.
A közelmuittban kedves afjámidékot kapott az Uj Cimbora. Egy bukaresti román uriassmony: aktimek a férie szad mámi szármabásu magnar ember Omiompég látoqatást tett férióvel egyiitt Szatmánon. Az uriasczony, niki most tamulja nyelvïnket. nargi smemetettel emlékeztett mear a kis cimborákról, egy kiesi perselyt ajándékozott nekik.

- Fza al persely hozni sirerenese bs sok pénz nekem sziviből kivánok 9\% Uj Cimhoráktól - ezen szavakkal nyujftotta át al kis perselyt.

A kis perselyt hálás köszöniettel fogaidtoulk, azótai már ki is tettük kékselyem szalagon al szerkesztőségben, a bejánait mellé.

Különben magyom cesinos darab a nagybányai Petóffi házat ábrázollin.



Revasw rostran es Iurlalk



## HA A NAP LEMEGYEN

Ha a nap lemegyen, Játékom leteszem, S mielőtt lefekszem, Kiezem összeteszem.

Kérem Istienemet, Sreressen engemet, Mert 0 magyom szeret, Minden jó gyermeket.

0 éltesse Papát, Testvérrimet, Mamát. S kérem az ég Urát, Adjon jó éjozakát.

Gáspár János.

## A csipkefülü kutya

Dr. Bleicherné Rafael Anna.

Eizentul nem mert többet falvakba bemenini, hogy élelmet szerezzen magának. Már alig vonszolta magát az éhségtól, szőre esatakos volt, csipketülei szomoruan lötyögtek, nyelve kilogott. Egyszer aztán már nem bint tovább menmi. Fáradtan esett öszsze az erdó bzélén és मyöszörgütt, mint egy nagy beteg. Itt tâât tá egy rongyos cisavargó, aki koldus volt ugyan, de gazdagabb a csipkefülümél, mert tarisznya volt a nyakába akacztva és abiban sok száraz kenyér. Jószivü volit a esavargó, megsimogatta, megszólitotta Robit.

- Mi az pajtás, to is hontalan vagy, mint én? Mi bajod? Beteg vagy? Ehes vagy?

A kutya megérezte, hogy barátégosan szólnak hozzá, de olyan gyemge volt, hogy még a farkát sem birta csóválna, csak nyöszörögmi tudott. A csavargó adott neki a kenyeréból. Robi mohón neki látott az evésnek, s amint jóllakott, egyszeriben magához tért; felugrott, körültáncolta jótterőjét és iés vidáman csóválta a farkát.

- No, barátom - szólt a csavargó hiszen te egészen jókedélyii fickónak látszol. Hát a füleidet mi lelte, miért olyan osipkézettek?

Robi szomoruan hajtotta le fa fejét.

- No, no, nem kell azért busulmi, ha ez neked szomoruságot okoz, nem beszélek többet róla, én azért barátomnak fogadlak. Gyere, csavarogjunik együtt. Minthogy
pedig nem tudom a régi mevedet, hát elnevezlek Pajtásnak.

Robi hálásan nyailta meg a csavargó kezeit. Ezentul aztán együtt járták a világot, clválhatatlanok lettek és sok vidám órát töltöttek együtt. Koldultak és ha megtelt a tarisznya, leältek az áron yósba ebédelini, aludtak nagyokat és a<tan jött a szórakozás. A jókedétyii koldus sok mindenre megtanitotta uz okos Pajtást. Megkereste a fübe vagy vizbe dobott kavicsot. Járt kétlábon, táncolt, átugrott a magasra tartott karikám és még sok minden megesinált gazdája kedvéért.

Eigyszer megszokott pihenőhelyükön egy erndő tisztásán, ngyon furesa és szokatlam társaságot találtak. A tisztás ezzélén három hatalimas automobil állott, a tisztás közepén pedig, királyok királykisasszonyok, appródok és más furcea népek lármáztak, minththa erősen' sopánlkodttak volna ás mindegyik a füben keresgélt. Egyszereszì észrevették a osavaugót, hirtellen közrefogrták és fenyegetôzve egy gyürüt kezdtck követelni tôte. Pajtás látiva a fenyegetó magatartást, morogni kezdett.

- Várj eslakk Pag̣tás, maradj nyugoditam, lássuk előbb, hogy mit akarnak tölem.
- A gyïrüt add elö, a primadomna elvesnett gyiuriijét - kiáltották többen is egyszerre - bizonyáva te találtad meg.
(Folyt. köv.)


## ÉdESANYA POSTȦJA

# A gyermek egészsége 

Irja: Dr. Steuer Jenõ

A nagytenmészet legmozgalimasabb idöszaka: au nyán, augusztus hónałpban véget or: Szeptemberrel már az őszbe fordulumk. Ez a tény nagy változást jelent s éppen mint változatosság jó hatássall vain az egésaségrïnkre. A nagy hóség is megenyhül. A ทyáa zajongását: az allıatok, maldanak, méhek stb. konceentjet felválitja az ơsz cisendje. A nyár fény- és illat-káprázatát az ősz szinkáprázanta követi. De bevomulását tartja az ősz izzkáprázata is a nemesebb gy ümöllesök beérésével. Tuppen a gyümöllesök finom ize az, ami uz őszt a gyermekek számana becsessé teszi. Még neem ismentem olyan gyeumeket, aki alnmyira étvágytalan lett volna, hogy még a gyyümölesö̉k sem évdelkelték. A gyümölcsök szine, fourmája, ize, sôt iHaita a legapathilsusaibb gylermek tetozését és rajongását is kivălija. Az őszmek ez a gyümölesözone kárpótollja tehát a gyermeket legjobban a nyár örömeiért.

De a gyermekek magy részének másént is nagyon fontos a szeptember. Ugyanis chben if hóntrppran nyilmak meg az iskolák. Már pedlig az iskolába kerülés a gyermek Clictében óriási jellentöségui esemény. Az iskola ugyanis egy hatalmas milierı - köraye-

 nyelmetlenebj környezetébe kerî a gyermek. Olyan valtozas ez szannéta, amely srintue egyenurangu a Felsemiült ifjumak a sziilieiházból való véglieges eilkerüllésével.

## Ahogy kis munkatársaink irnak. . .

Miegkeadjük a Viakációi beszámolók közHését. Wenees Zsótika, Kolozsivál a nyáni élményeiról számol be. Kováes Maingitka, Szabmár, a vakáció egy napját irja meg. Olvassátok el ezeket ai beszámolókat figyelmesen, mert aután a végén nektek kell mejgmomuiemi, melyik hánom lueszámeló voilt: a Teswikenilltebb?

Kedves Szarkesató Néni!
Mielôt megkezdơdne az iskola, megirom a vakációs beszámolómat. Jól kezdtem a nyarrat. Több, mint hávom hetet töltöttem a szóp Szovátán. Szerenuesére nem esett folytom an esó ugy, hogy elég sokezov fürëdhettem. Szovátán mindenkimek a hires Merd-ve-tóban való fürdés a legfontosabb. Julliugban uanykám külfföldare utazott, \& igy emgelm a két nagynvóném felváltva nagyon kényeztetett. Ugy lfoglialtak, logy mén a vizsgán
kapott két jutalom-könyvemet sem tuditam egészon elolvacmi.

Falytom fürödtem, venmiszeztem, gyümölcäot eitem, ahogy az myárom szokás. Aritókinánudulást osinálitumk Málamarossaigetre. Látiok Csehozlovákiát; s ha leut volna atheveliunk, át is mehattoink volna. Hazafelé sok defekt tette változatossabbá utunkat. Nagyon szerettem volma Szatmár felé menni, hogy meglátogassam a Szerkesztö nénit, de nagy keriiló lett voilna. Most megint itthom wacyok; a nagy ut után Amyuka is hazaérkezett s holnap megyink is az iskolai megnyitóra. Remólem, miegint olyara jó bizonyitványom lesz, mint tavaly. Az Uj Cimbora olvasásâhoz mindig lesz időm, mert magyom szaretem.

Koolonsvár, 1933. szept. 14.
Szivélyes kdvözlettel:
Otordai-Weress Zisófika, III. el.


## SZERKESZTÖI ÜZENET:

Néha érkezrek be paàaszolk szerkesztöségünkbe, hogy egy-egy szám nem érkezilk meg, hololt a ktadóhivatal pontosan elkułdle az illetô számot. Eppen ezérd, hogy az ilven esetck elő ne forduljanak, kériilk, hogy közölje ve-ünk, akivel ez megesik, vagiy ha a đuév, a cim nem volna pontos, aztán utána nézünlk minden escliek, hol lörtéhetełt a hiba?

Dr. Bleicheré Rafael Anna, Tövis. Kedves levele valósalggal napsugarakał̀ ćrasztatt szét szerkesztöségiunkben. Jól esik tudni, énezmi,h ogy nehérz kïzdelmimikben vannvak akilk szzvilk, lelkusk mellegével dolgaznäk, fáradnalk értuink. Küldje csak be irásait ezután is Legfeljebb folylatasonkint hozzuk, ha rövidebb dolgok nem keruilnének. Hálás köszäniet a kiilldöth elöfiz̧etölkért. Szenetettel üdvözöljuilk, labiban a reményben, hogy gyakrásban kiapunk még hasonló levelckeł. - Teleky Dezsö, Alvincz. A cikkek szerencsésen megéerkeztelk. De c̄z okkóber 1 -i i beosztảs alkkor már meg volt, s igy a szürefi verset elhagytuk. A "Töpélket" nem is az „Apróságok" közt, hanem a ikomolyablb rovatarik egrikében fogjuk hozni. Az igért levelet még nem volt idöm megirni, ezért kénem is elnézésjét, de amuf egy oftperanyi idöm lesz, azonnal tmegirom, ag. . a regényre, mint a labbl dolgokra vonatlkozóan is. - Herszényi Irmuska, Marosvásárhely. Kedves kicsi rinuskám, váriuk a beigér munklkásságof. Ha taheted, iri mindenröl. Zathureczky Ilonka, Óvári. Várunk bennietekeĺ óvári-i kis cimborák a raizkiállitásra. Kedves sziileidet iudvözlöm. - Tankó Gizike, Torda. Lám te még nem is ismersz bennünkêt, 5 ml mér ismerünk téged. Tudъuk, hogy nagyon örültél Šaßlka bácsinak, aimkor elville hozzátok az Uj Cimbora szeptemberi számáタ̊ Kapod-e nendesen az uiságot? - Sipos Erzsike. Te rólad is csalk jól hallottunk. Hagy szorgalmas, desék leámyika vagy, tavaly is elsô voltál az iskolában. B1zonyára az leszel az idén is - Gróf Béldi Margit és Miklós Dicsöszentmárıon. Orömöl szereztetelk aranyos levelehekivel. Megtudliami belölech hogy te Margitkaimán ai II. polgáriba jársz, Milklóska a III. elemibe. De van még egy drága lkicsi hugorshád is, Mária, aki még csalk ötévecs. Jaj milyen aranyos lkis balba lehet! Szenetném, ha máskor is imall ilyen kedves levclet. Rápollhy lenőke, Somkut. Kedves lkicsi lenökem, szivesen innánk olyan keresztrejitvényelkeł, amelyek~ ben német szó nem fortul clō, de fudod kis cimbora, roppant furfangos dolog ez a kenesztrejvény, nem mindig lazt irhalfuk bele, amit alkarunk, hanem ahogy kiijönnek keresztbe is hosszába is az irt sorok. Dutkai Elemér, Szalmár. a rejitvényed híba nélkiili, dicséretet érdemelsz érte. - Dálnoky Babuka, Tor-
da, Nagyon sainálom, hosy tévedésból az elsö szám után nem kaptál több szàmot. Most már rendesen kapod, ugy-e? Edes jó anadat szives visszaemlékezéssel ïdvözlöm. Várom vakációi beszámolódaf. đ̈rmössy Ferike, Kolozsvár. Hanyadikba jársz már Ferike? Legközelebb, ha irsz, irj Irmuskáol is, hogy vagytok, s merre töllötted a nyarat? - Ótordai Weress Zsófika, Kolozsvár. Helyesen irt és jól fogalmazott llevélkédet szivesen és nagy érdeklödéssel olvastam. III. ad elemista vagy és már ilyen szépen rendesen irsz, kicsi Zsósilka, ezért kuilön is megdicsériink. Anniak nagyon örilltem volna, ha a nyáron meglátogatłál volna. Remélem is hogyha mégegyszer erre jársz, akkor mán nem fogsz ellierülni. - Csongor és Tünde. Nem mesínek a cime, hanem két arainyos nyárádszenedai kis cimboránknak a neve ez, akilk az Ui Cimborál igen-igen szenetik. Mi is szenetjük ám öknet. Ruiilöniösen, lua hosszu loveleket irmalk a szerkesztö néninek. - Vitányi Nándor, Nagyvárad; Vargha Mancika, Halmi; Tolh Isiván, Kolozsvár, a ti beszámolóitokat is várjuk.

- Nagybányai kis cimboránknak is kiildiink üzenetet. Nagyon sajmáljuks, hogy a nyáron a jelzett idöben nem tarthattuk rueg a raall aállitásł a közbe¡ött akadályolk miath, de azért esak késziilietek rá, mert Szatmár után míndiát Nagybányára linegyuink bemutatni az endélyi kis cimborák raizait.


## DALOLJATOK KIS OIMBORAK!

## Edes anyám is volt nékem...

Édes anyám is volt nékem, Keservesen nevelt engem, Ejozaka font, nappal mosott, Jaj, de keservesen tartott.

## A kiadóhivatal postaja

## Negyedévre elôfizellek:

Debreczeni Gábor, Loco; Dr. Tolnay János, Bucuresti, Szász József, Loco; Obornik Gyula, Dej; Dobes Rudolf, Luvada; Schallak Jánosné, Biró Katóka, Kató Klára, Rhédey Károly, Román Katóka, dr. Szabó Hllés, Róth Gyula, Fekede Xénia és Lonánd, Loco; Dełruska Károly, Baia-Mare.

Két hónapra elöfizettek: Mihalik Piri és Jóska, Kedves Növér Mária Livia, Kovács Sándor, Kun Natália, Bottyán Irénke, Fülöp Aranka, Moskovits László és Lili, Loco.

Egy hónapra elöfizeHek: Reszler Katóka, Krajcsovits Icé, Loco.



Bekü̈ldte: Pataky B. József, Szatmár.


Vizszintes sorok: 1. Nagy magyar állóviz. 8. . vas. 9. Uiság. 10. S-sel: iparos. 11. Mindennelk van.
 tized részének a roviditíése. 17. Egy fiu és egy leany név. 18. Hozzájut. 19. Allat. 21. "Tök király"-ban van. 23. Személyes névmáls. 24. Házi állat. 26. Nem az. 27. Erdö széle.

Fïggöleges sorok: 1. Egy nagy vezér családi neve. 2. L-lel: ájul. 3. Rangjelzés. 4. Nem pazarolia pénzét. 5. Al-lal: drágakö. 6. Edény. 7. Sós izii. 12 Buin. 13. Igen is, nem is. 15. Rag. 16. "Igazgató" elefje más szóvall 20. Reája-vissza. 22. Zöldség. 24 Utłburkoló anyag. 25. Kéfiegyii mássalhargzó.

A 15. számban közöllt rejifvények megfejiése:
Vizszinfles: 1. harangszó, 8. ara, 9. far, 10. gólya, 13 g. r., 15. sie, 16. im, 17. jász, 18. Misu, 19. ák, 20. Ede, 22. t. t., 23. brent́, 25. élö, 27. 九.t.t., 23. kirénduló.

Fuiggóleges sorok: 1. hangiáték, 2. ar, 3. rag, 4. neli, 5. s.土.a, 6. za, 7. óramuliató, 11. ószer, 12. yemen, 14. rák, 16. ist, 21. dein, 23. bör, 24. t. t. u. 26. 1i, 28. t.1.

Megfeitették: Gróf Béldi Margit és Miklós, Kondor Gedeon, Rápolty Jenőke, Weress Zsófika, Dutkey Elemér, Bretan Aurika, Grünfeld Sárika, L.sznyai Tïbi, Kató Êvi, Schwartz Mici.

Nyerteselk lettek: Béldi Margit és Miklós Dicsöszentlomárbon, Weress Zsófikika Kolozsvár, Kondor Gedeon.


Vezefi = Béta bácsi

A bélyeg értéke attól függ, langy milyen meninyiség van meg belőle. E szerint tehát az olyan bélyegek, amelyiekből a posta nagyoni sokat adott ki, kevésbbé értékesek, mert az ilyenekből régebbi leveleken használva is sokat lehet még találni s igy azoknak egyegy pélidányához mindén gviüjtő könnyen. hozzájuthat. Viszont a régi bélyegek legtöbb része értékes, ment annak idején még egyáltalám nem, vagy esalk nagyon kevesen gyüjtötték a bélyeget s igy az elhasznált bélyegek legtöbbnyire ellvesztek, illetve megsemmisültek. Ezéret van az, hogy mémelyik ország által először kiadott bél yegekből ma már csak néhány damab létezik. Természetesen az ilyenekért fizetik a szenvédélyes bélyeggyüjtők a ?egro agasabb árakat.

Rajzolgató kis crnıburáink, akik érdeklődtök aia majzok iránt, egyet se busuljaitok, ha a szatmári rajzkiállitísról le is maradtatok. Küldjjétek asak be tovább is a jól sikeruillt rajzaitokait, mert ezután is rendeziunk rajzkiálilitásokat - mindig más és más városban.

Az Uj Cimbora elófizetési árai: Romániában $1 / 6$ évre $50,1 / 2$ évre 100 , egész évre 200 Lei. A Családszövetség tagjainak 160 Lei és 10 Lei portó. Egyes ezám ára 6 Lei. Magyarországon 12 p. Jugoszláviában 150 dinár. Csehsylovákiában 60 ck .

Kérjük magyarországi elöfizetőinket, hogy esedékes elöfizetési dijaikat ujabb rendelkezésig a következő cimre küldjék: Ferenczy Pál gyógyszerész Balmazujváros (Hajdu m.) Petöfi исеа 32.

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

## Nyomatott:

SZABADSAJTO R. T. NYOMDABERLETE SATU-MARE.

