# UJ cIMBora WOUC KEPES GYERMEKLAP NEOAT 

## HALOTTAK ESTEEJÉN...

1936. NOV. 1.

IV. EVFOLYAM
1937. szám

November eleji bús őszi időbe' Halottak estéjén kinn a temetöbe' Szomorúfüz alatt édesanya sirja, Körülte bánatát három árva sirja.

Ne sirj három árva, él még a jólsten, Búban, gondban, bajban veletek lesz itten. Megsegit, kézenfog, szive mindig tárva Számotokra is, három anyátlan árva.

F, LASZLÓ MAROELLA.

## APRÓSÁGOK • TARKASAGOK

## November.


#### Abstract

Az ucca egy sár-fenger Itt a borús November Ködös-borús a határ, Nincsen virág, nines madár, Sárban, vizben ne járjunk, mert át ázik a lábunk. $S$ betegséget szerezzünk: Bajt szülöknek s jajt nekünk.


L. ADY MARISKA.

Az Új Cimbora kiadóhivatala szeptember' október havi számokból sokfelé küldött mutatványszámot és küld még a novemberi számokból. Minthogy ez a kiadöhivatalnak nagy többletkiadást jelent - kérjük a lekészeket, tanitókat s mindazokat, akiknek mutatuányszám megy, hogy az elküldött mutatványszám után egy postai lapon azonnal értesitsék kiadóhivatalunkat a megrendelésrōl. Megnem rendelés esetén kérjük a lapot visszaküldeni, nehogy tévedésbōl a kiadóhivatal a lap megtartásá $7 a k$ esetét lássa fennforogni, Mutatuányszámként csak egy szümot küld a kiadóhivatal.

## Mondjad gyorsan :

Gergely nyelve - helybe fejve Teibe eitue: enyvet nyelt le.

Földes Z. bacsi.

## A téli toborzóversenyről.

Van nagy öröm szerte az országban a gyermekek között. Hogyne! egy pár galambot nyerhet az aki legügyesebben toboróz. Vagy egy édes, aranyos fehér nyúszikát. Akármelyikèrt is érdemes toborozni. Es mi az a tobórzás? Mindenki megbeszéli a barátjával, barátnôjével ismerősével hogy járassa õ is az Uj Cimborát. 4 évtöl 14 évig mindenkorú gyermek megtalálhatja benne azt, ami őt éppen érdekli.

Aki semmiképen sem tud toborózni, írja le az ismerõs gyermekeknek a pontos címét, lakhelyét, utca, házszámat. megjelölve, hogy az illetô hanyadik oszłályba jár - s küldje be a kiadóhivatalnak. Ezeknek küldünk egy-egy mutatuányszámot, hogy szülei is lássák és rendeljék meg a lapot. Ha a beküldött cimek közül lesznek megrendelök, a beküldō részt vesz a toborzó versenyen a beküldött cimekkel. Minden megrendelōt egy-egy rovással jelölünk. Azonban ezt megírjuk, csak olyan ismerôs barátnak, vagy barátnônek iriátok meg a címét, akirôl föltételezitek, hogy meg is rendelik a lapot.

## Toborzo.

Ugy látom a cluji-ak nagyon törekszenek megnyerni a két szép galambot és a pirosszemü, fehér nyuszit. Köztük már megindult a versengés.

Léderer Éva II. g. o. t. Cluj, a következő kis cimborákat toborozta: Glasner Judit és Hirsch Melitta Cluj.

Hönigsberger Péter Cluj, pedig Kozma Pál IV. g. o. t. Timisoara.

## Hofehérke.

Irta: Dr. Dobos Ferenc.
A király nyomában a zaj - amint elhallgatott, felhozatott a királyné három gyilkos rabot - a tömlöcbōl. Féltek azok, hogy felkötik ôket, és nem látnak napvilágot - soha, soha többet. S a királyné igy szól: ugye megérdemelnétek az akasztófát, oly súlyos - az a sok, sok vétek. Mit szólnátok, ha kegyelmet - adnék èn most nektek? s hozzá ezüst-s arany-kincset - annyit elvihettek, amennyit csak elbirtok. De - ára van ám ennek! Szabadságot s hozzá kincset H nem könnyen keresnek. Egy gyermek van az ulambanl El kell onnan tenni! Rátok bizom! Öljétek meg ! - Hisz az nektek semmi. Még ma este vigyétek ki abba az erdöbe. Öljétek meg és a szivét - hozzátok elōmbe. Akkor aztán elmehettek, amerre csak láttok Es mindenik elvihet egy - jó nagy kincses zsákot.

## Hófehérke a három zsivány karmaiban.

Megörül a három zsivány, hogy ily könnyű szerrel - szabadulnak, s elindultak a szegény gyermekkel. Azt hazudták szegénykének, hogy az édes apja - akar tôle elbúcsuzni - és azért hivatja. Még örült is Hófehérke hagy meglátja apjât, s a zsiványok, hogy a kincset - könnyüszerrel kapják. Hogy beérnek az erdöbe, már nem tétováznak. megmondják, hogy meg kell halni, - a szegeny kis lánynak. Hogy miért, azt nem tudják, de - ez a parancsolat. Kéri ôket Hófehérke, ne tegyenek olyat, hisz ō nekik sohse vétett, életére miért törnek? Mondták azok, hogy parancsa - ez a királynōnek. Hisz én neki se vétettem, úgy szerettem mindég, hagyjatok itt az erdöben, menjetek el innét. Es oly szivrehatón kérte. hogy megesett rajta - a szivük, bár a zsivány nem - oly jószivứ fajta. Ozet öltek meg és szivét - királynénak vitték, elhitte, hogy a kislányé, s megadta, mit igért.
(Folytatiuk,)


## Temefésem napián.

Bús ösz legyen temetésem napján Sárgult lombok hulljanak csendesen! Dalos madarak hallgassanak némán, Mig siromhoz a kocsi kiviszen.

Ne legyen virág szinpompázó díszben, Ne ragyogjon a fáradl öszi nap, Legyen körültem bús-bánatos minden, Mig behantolják az én siromatl

Ne kisérjen senki a temetöbe Utánam könnyet nehogy ejtsetek, A borús égnek kristálytiszta esöpje Sirja el azt - közömbös emberek!

Vagy még se igy! Majd temeiésem napján
Ragyogj fényes tavasz-napsugar!
Zöldelö bokrok elrejtett magányán
Kezdjen dalába minden kis madár.
Nyiljon virág a selymes zöld mezökön,
Viritson díszben jázmin, orgona,
Ki szürkeségben jártam a világot,
Fényben tegyem meg utolsó utam.
Kisérfenek sokan a temetöbe Zokogva sirjon mindenik harang, Csillogjon könnycsepp mind a két szemedben, S légy a síromnál drága jó fiaml

## Holstein Maria.

A régi cimborák, akik már bajuszos emberek, legalább is nagy diákok, vissza fognak emlékezni erre a névre. Az Elek apó C mboraujságjában gyakran találkozhattak e névvel versek vagy mesék alá irva.

Gyermekrôl irt - gyermekeknek vidám vagy komoly történeteket, verseket. A valóságban megtörténteket is elmesélte. Az egész élete csupa mesemondás. Mesélt a családban a rokongyermekeknek, az iskolában a tanitványainak és mesélt a Cimborán keresztül az egész ország gyermekeinek.

Mert tanitónó volt, a dej-i református iskolának becézett, szeretett "Mari" nénije, aki minden kis tanitványának a kérésére külön köszöntő verset irt.

Amikor az Uj Cimbora 1933 áprilisában megindult, irta, hogy 6 is szivesen és örömmel mellé áll a gyermekujságnak, mert hiszen ez kötelessége mindnyájunknak, akik tollat forgatunk - igy irta. Aztán váltottunk még néhány levelet, de azok esupa szomoruságot hoztak. Beteg lett Mária néni, suiyos nagy beteg.

- Sokat gondolok az Uj Cimborára irta még ekkor is. - Csak gyógyuljak fel,
uj meséket fogok irni és elküldöm a mostani kis cimboráknak. - S ugy látszott, hogy javult is, azonban egy napon mégis csak itt hagyta az ő kis tanitványait s mindazokat, akik szerették őt.

Mária néni elment oda, ahonnan nem jön vissza senki. De itt maradtak a meséi, a versei, amelyekben lelke tovább él.

Most az elmult hetekben egyetlen élő férfi testvére, Holstein Samu, meglátogatta az Uj Cimborát és átadta a szerkesztôségnek szellemi hagyatékát, a kéziratait: meséit, szindarabjait, verseit, hogy ôrizzük mi tovább. Az ő emlékét őrizzék meg a gyermekek, akik elolvassák maj̉d a műveit.

Az Uj Cimbora hálás köszönetet mond a Holstein családnak ezért a szép hagyatékért. Igyekszünk majd a Holstein Mária emlékéhez méltóak is lenni. Időről-idôre közölni fog a lap e kéziratokból.

Eddig megjelent munkái: Katóka könyve, mesék, versek.

Olvassátok szeretettel Uj Cimborák a Holstein Mária irásait - olyan szeretettel, amilyen szeretettel ó irta azokat nektek.

Szerkesztö néni.

## Jan Wolski:

## Meséból valóság.

Fordította: Kormos Jenö.
(20. folytałás.)

És alkudozni kezdtek a Magúrka csúcsáxa, a menedékházra és a hegy egész lejtöjére. Többször is megfordultak ott a vétel ügyében.
$S$ a végén - mindent megvettek!
Es tudják-e, minek? A legnagyobb if́júsági szövetkezetnek!

## Epítkezni kezdtek.

Majd meglátják, milyen nagy telepet létesitettek. A hegy tetején levő menedékházat is, honnan olyan gyönyörü kilátás nyilik a távoli Tátra hegységre, olyan szépen átalakították, hogy annál szebbet nem lehet találni az egész havasban.

Es hogy dolgoznak! Hogy gazdálkodnak:
Az aztán a gazdálkodás, amit ott végeznek! Nyáron át legalább háromszáz fiú és lány lakik a telepen. azonfelül több, mint ezer látogatója érkezik az ország minden részéből.

Kitünően megy ott minden!
Az óramü pontosságával végzik dolgaikat. Minden a maga idejében történik ês minden a maga helyére kerül.

Túlzás nélkül mondhatom: a Magurkahegyi telep egész környékünk büszkesége.

De már itt is vagyunk Beszkiden. Onnek itt kell leszállania.

A vonat csakugyan lassitott és megállott.

- Viszontlátásra, uraiml.
- Viszontlátásra, uram!

Kiszállottam.

## Régi ismerósök.

- Isten hozta, Wolski úr! - Isten hozta!

Hat fiatalember állott körül jó szorosan. Hat fiatal are mosolygott rám vidáman. Hat fiatal kéz nyúlt felém erős, szivélyes szoritással.

Három egészen felnött sorban levő ember volt és három fiatalabb: két férfi, egy fiatal asszony, két derék, eleven fiú és egy okosarcú, fiatal leány. Mindannyian olyan napbarnítottak, mint valami négerek.

- Azonnal felismertem Wolski urat, amint a kocsi ablakán kinézett, pedig jó tíz éve elmúlt már, hogy nem táttam, - fordult felém egy erőstermetü, huszáros bajúszkájú, szöke férfi.

Csak néztem, néztem, de nem ismertem fel.

- Dymek Antal vagyok!
- Dymek úr?... Bocsásson meg... de nem emlékszem.
- De Antira - a kéményseprőre bizonyára emlékszik, Wolski úr!

S valóban - a régi Anti állott elöttem a kéményseprö.

Meghatottan szoritottam meg a kezét.

- Itt pedig a feleségem, szintén régi jó ismeröse, kedves Wolski ür, - mutatta be Anti a mellette álló fiatalasszonyt.

Kezet csókoltam a kedves teremtésnek.

- Sajnos, megint nem emlékszem.
- De Hajnalkára, a tanitóképzői növendékre csak emlékszik, Wolski úr?
- Hajnalkára! hát hogyne emlékezném?! Ó, nagyon jól emlékszeml... Még arra is emlékszem, mikor egészen kis hölgyike volt és édesanyja nem kis bosszúságára - felszabdalta a legszebb ruháját, hogy a babáját legyen mibe szépen felöltöztetnie! Hát hogy is felejteném el Hajnalkát, aki később olyan okosan tanította édesanyját a könyvelésrel... Azon a hat, vagy hét nyáron, mikor az én jó tanító barátomnál nyaraltam, mindent megtudtam ám magukról!
- En határozattan visszaemlékszem önre, Wolski úr, - mondta a második férfi, egy magastermetü, dús szőkehajú, krisztusképü úr.
- En vagyok Pista, abból a barátságtalan házból, ahol olyan sokszor felkeresett...
- Valobban Pista, a régi Pista. Csak azóta megnyúlt, megerősödött. De ugyanaz a megnyerö tekintet, ugyanaz a barátságos mosoly két finom szájaszélén.
- Most pedig, ha
megengedi, kedyes Wolski úr, - bemutatom ifjúságunk képviselöit, — mondta Pista,
- Malek Jolán vagyok, a „Leányotthon" kiküldöttje.
- Rajka László, a „Fińotthon" kikuldöttje.
- És én Vasváry Ferenc, a külföldi vendégek képviselöje, - mondta a második fiú teljesen hibátlan lengyel nyelven, csak alig érez. hető idegen hangsúllyal.
- De menjünk már a szekérhez, merta mi Bódink biztosan türelmetlenkedik ezótal mondta Anti.

Bódira kétségkívïl amlékszik, Wolski úr. Egy faluban laktunk, egy iskolába jártunk. Nagyon derék fiú. Együtt kéményseprősködtünk, együtt huncutkodtunk és most is együtt dolgozunk.

Beljebb kerültünk a perronról.
Az állomás másik oldalán hatalmas krakkói szekér várt reánk; két gyönyörü almasszür-
ke ló volt elébe fogva, díszes krakkói járommal a nyakukban. A lovak türelmetlenïl csapkodták a kövezetet erős patáikkal, nyakukat nyújtogatták és hatalmasokat horkantottak zabos jókedvükben.

Nyomban felismertem Bódit, Anti jóbarátját, amint napbarnitott arcával barátságosan rámmosolygott.

Újabb szivélyes üdvözlés következett.
Végül elhelyezkedtünk a szekérben, a kényelmes üléseken.

Bódi megrántotta a gyeplőket. A lovak táncos léptekkel indultak el s utána gyors trappba kezdtek. Szekerünk nagy zajjal robogott végig a kövezeten.


Két gyönyörử almászzürke ló volt a szekér elé fogva.

- A telepig még jó néhány kilómétert kell szekereznünk. Ezalatt elmondjuk a mi régi, jó védnökünk jóbarátjának, hogy mi minden történt velünk az utóbbi években.
- Nagyszerü! Kérem, meséljék el! Először Antika, utána Hajnalka őnagysága, végïl Pista és Bódi. Jó lesz?
- Jó!
- Hát akkor, Anti, csupa fül vagyunk!


## Anti elbeszélése.

Mikor a népiskolát elvégeztem - kezdte beszédét Anti, - a kerületi központunk igazgatójának nagy szüksége volt egy fiú kisegítöre. Igazgatónk, ki még a kiküldöttek nagygyülésén ismert meg engem, váratlanul levelet küldött nekem, melyben azt ajánlotta, hogy haladéktalanul jelentkezzem arra a kisegitő âllásra.

Nagyon megörvendtem a meghívásnak.
De apám sehogysem akart elengedni.

- Ej mit, - mondta bosszankodva - itthon, az apád házánál talán nincs mit enned? Miért csalnak téged idegenbe, hogy kutyájuk
légy? Dolgozz csak itthon! Itt is sziikség van rád.

De nem hagytam magamat meggyõzni.
Iskolai szövetkezetünk kedves védnökével - folytatta Anti, hálás visszaemlékezéssel igyekeztünk meggyőzni apámat, hogy aki a szövetkezeti központban dolgozik, az nem idegen embereknek a kutyája, hanem a saját maga munkaadója, a nagy, mindnyájunk javát szolgáló testvéri közösség keretében.

Meggyőztük őt arról is, hogy a központ meghívása nagy megtiszteltetés rámnézve. Afelől is megnyugtattuk, hogy ott mind többet és többet fogok tanulni és idövel értelmes, hasznavehető tagja lehetek a társadalomnak.

És apám valahogy mégis elengedett.
Elútaztam a kerïleti központba. A toronyszobában kaptam állandó lakást.

Az igazgató nagyon ió volt hozzám. Úgy gondoskodott rólam, annyit járt utánam, mintha a saját öecse lettem volna. Rendre bevezetett a központi szövetkezet összès ügyeibe. A legegyszerübbtől a legnehezebbig. Türelmesen oktatott a hosszú téli estéken. Jó könyveket kölcsönzött olvasásra.

Neki köszönhetem, hogy az vagyok, aki vagyok.

Négy éva múlva pedig a központ saját költségán felküldött Varsóba, az egyéves szövetkezeti továbbképzỏ tanfolyamra. Szorgalmasan tanultam és sokat haladtam.

A tanfolyam elvégzése után visszatértern kerïleti központunkba.

Egyszer, visszatérésem után csaknem egy évre, hozzámlépett az igazgató, amint az íróasztalnál dolgozgattam - és igy szólt hozzám:

- Anti, végy gyorsan egy ív tiszta papirt és irij szépen egy ajánlatot az egyik vidéki ifjúsági szövetkezet igazgatóságának. Amint fudod, az a szövetkezet nemrég alakult és most megfelelő ügyvezetőt keres. En téged ajánlottalak erre az állássa, mint kipróbált szövetkezeti munkaerỏt.

Egy hét múlva megjött a válasz, melyben értesítettek, hogy ajánlatomat elfogadták. Két hét mulva új állomáshelyemre utaztam, miután jó igazgatómtól-és kedves családjától fájó szívvel elbúcsúztam.

Ưj, önálló munkakörömben elég eredményesen dolgoztam, mert jó igazgatóm oktatásai és a varsói tanfolyamon szerzett tapasztalatok alapján minden nehézséget sikerült leküzdenem.

Abban az időben ismerkedtem meg Hajnalkával, mint nagyleánnyal.
(Folytatiju,)

## Fiamboz.

## Irta: Deasó bacsi.

A Bibliát sokan lapozzák,
S a szövegét nagyon jobl ismerik...
De jajl mil ér, ha kába lelkünk
A szeretetforrásból nem merit.
Pedig büvös hatású forrás
A szeretet, mely üditto ital. . .
Annak, ki nem vágyik utána
Lelkéböl az öröm s jósag kihal...

Nem a harag és nem a bosszú Ad keblünknek nyugodt érzéseket... Boldog csak az, ki szive mélyén Sohsem gyülöl s nagylelküen feled...

Ki megbocsát a rágalomnak És nem kesereg sokat a nyilt seben...
Ki igy rebeg imát az ellenfélért:
„Vakságát ohl ne büntesd Istenem I"

> A Bibliát, ha olvasod fiacskám Szent szellemét addig nem ismered, Mig lelledben ki nem virágoott A csodafa: az emberszeretet.

## Feledd el a bántalmakat.

Mese. Iria: Gal Lajosne.

Volt egyszer, hol nem volt, volt egy szegény asszony és annak három gyermeke. Kicsi szalmafedeles házban lakott a család és alig volt betevő falatjok.

Rongyos cipójök miatt, a téli nagy hidegben még iskolába sem mehettek a gyermekek.

Egyszer elindult a szegény asszony, hogy az erdöben száraz ágakat gyűjtsön, mert arra nem volt pénze, hogy a piacon fát vegyen.

A mint szorgalmasan szedegeti az ágakat, megszólal mellette egy haragos hang:

- Hogy mersz te az én erdőmben ágat szedni? Ki engedte meg neked?

A szegény asszony ijedten engedte el kötényét, melyben az ágakat gyüjtötte s azok leestek a hóra.

- Bocsánatot kérek, szólt reszkető hangon, de gyermekeim megfagynak ebben a hidegben, fára pedig nincsen pénzem. Gondoltam ez a rőzse úgy sem kell senkinek.

Eközben félve nézett fel a nagy úrra, ki jó meleg bundában állt ott, vállán puskával. Arca a hidegtől és haragtól piros volt. Újra reárivallt az asszonyra:

- Szedd fel hamar a galyakat és vidd be a kastély konyhájára, jó lesz ott is a tűzre.

De amint kimondta, a kemény szavakat és megfordult, hirtelen elesúszott a síkos havon és elesett. Puskája elsült és a golyó a saját lábát sebezte meg.

A szegény asszony abban a percben elfeledte a szívtelenséget és durva szavakat segélyére sietett, de a sebecült nem tudott felkelni. Ekkor az asszony levetve durva darócát, összegöngyölte és párna helyett feje alá he-
lyezte, ő pedig gyorsan fels sedve az ágakat, szaladt a kastély felé, hogy hírül vigye a balesetet és segitséget hívjon.

Az úrnönek elmondta, hogy férjét mi baj érte s az elszaladt intézkedni, hogy a sebesültet haza hozzák. A szegény asszony zavartan nézett szét, hogy vajjon merre is van a konyha? İgy látott meg egy szép kis szőke leánykát, ki könnyezve támaszkodott a lépeső korlátjához.

- Kisasszonyka legyen szíves megmondani, hol van itt a konyha, hogy ezt a rózsét letegyem.
- Miért szedtél a mi konyhánkra galyakat? Van nekünk elég tüzifánk, kérdezte a kislány csodálkozva.

Az asszony elmondta, hogy a úr parancsolta így, mert az ág az ő erdejéből való és ő teljesíti a parancsot, pedig szegény gyermekei meg fognak fagyni a hideg lakásban.

Az asszony elfordult, de a kislány meglátta, hogy szemeiból könnyek hullanak.

- Neked sincs semmi meleg ruhád? Kérdezte részvéttel.

Az asszonynak akkor jutott eszébe, hogy darócából párnát csinált ês ijedten mondta:

- Az erdőben maradt, de sietek érte, nehogy elvigye valaki, ha elhozzák az úrat.

A leányka csodálkozott:
Hát az ő apja őrzi a szegény asszony darócát?

- Miért hagytad ott? kérdezte tovább, nagy kék szemeivel az asszonyra nézve.
- Csak, hogy ne maradjon az úr feje a hideg havon, míg érte mennek.

Most a kislany könnyei hulltak és át-
ölelte a szegény asszony nyakát.

- Milyen jó vagy! Köszönöm, nem feledem el.

Ez szégyenkezve szabadkozott:

- Jaj kisasszonykám meglátja valaki, én esak olyan egyszerú asszony vagyok.

A kisleány csak sírt és könnyei az asszony felakasztott kötényébe hullottak.

Eközben megérkeztek a sebesülttel, a lányka is elköszönt és beszaladt, az asszony pedig hazaindult. Kereste az erdőben a daróccát, tudta a helyet biztosan ahol hagyta. Még ott voltak a sebesült vércseppjei is a havon, de a darócut nem találta.

Otthon azonban meglepetés várta : szegény
háza elött, egy szekér állt, mely a kastélyból hozott minden jót a kis családnak.

A kályhában vigan pattosiott a tűz, egy jó halom vágott fa volt a szegletbe felhalmozva.
llyen boldog karácsonyt még nem értek életökben, mint ezen a télen.

A gyermekek áhitatosan mondották:

- Úgye édes anyánk, mindezt a Jézuska süidte nekünk, a jó emberek által.
- Cs k ti is legyetek mindig jók és tisztaszívïek, mondta szeliden az asszony, hogy megérdemeljétek a sok jót.
- Jók leszünk! Jók leszünk! Felelték a gyermekek kórusban és anyjok örömmel csókolta sorba öket.


## Az elsó gimnázista.

Megkezdödött az iskolai év. Akik tavaly jól felhasználták a tanulási idót, azok most egygyel feljebb léptek. A pacalistából zsirospista lett, a zsirospistából kiskirály, a kiskirályból - nos - hogy is szokták mondani? I, osztály pacalista, II. osztály zsirospista, III. osztály kiskirály, IV. osztály tovább állj!

A mondókából is kitetszik, hogy a negyedikesnek tovább kell állnia. Vagy a felső osztályos elemisták közé lép és tekintélye lesz a többi elemisták között; vagy átmegy a gimnáziumba, - újra elsősnek.

0 ugyan szörnyen magasan hordja az orrát, a többi elemistákkal szóba sem áll, azonban a gimnáziumban mégis csak ő a legkisebb: az első gimnázista.

De nézzêtek esak meg, az első gimnázista ezt észre sem veszi, azt hiszi 6 a legnagyobb úr. Az Uj Cimborát is lenézi, azt mondja, hogy egyl elsö gimnázista csak nem vesz már kezébe egy gyermeklapot? De ezt csak azért mondja, hogy harmadik gimnázista korában újra viszszarendelje. Mert így van, rendszerint az elsö gimnázista lerendeli a lapot, hogy ô már kinőtt belőle, de mint harmadgimnázista újra visszarendeli, mert közben megokosodik és rájön, hogy bizony az Uj Cimbora még a III-ad gimnázistának is hüséges, kenyerespajtása.

## Névnapi köszöntók.

Az elmult években állandóan közölt hónapok elején köszöntő verseket az Uj Cimbora, melyeket úgy iskolában, mint a családban megtanultak a gyermekek. Több oldalról is érdeklődtek, hogy töhb és ujabb köszöntő verset nem közöl az Uj Cimbora?

Az elmult esztendőben hónap kezdő verseket közöltünk rendre-rendre. Amennyiben
ezek most befejeződnek s mivel látjuk, hogy a köszöntő versekre szükség van, ismét megkezdjük a köszöntő versek közlését. Holstein Mária az elhunyt gyermekírónő hagyatékában egész bokrétára való köszöntő verset találunk. Ezekből rendre-rendre kö<ölni fogunk.

##  <br> Irta: Holstein Mária

(Katica, Erzsébet, Jolán, Piroska, Irén, Mária stb. névnapokra.)
Mariska néninek ma van nevenapia
A jó Isten, lelkem, jó sokáig lartsa Mindig tele legyen az éléskamrája Ne kelljen örölcleé a piacot járja.

Mindig tömve legyen, a pénzes táskája És a sok vendéget r zsấs arccal várja Hogy ha igy teljesül szive kivánsága, Ujra eljövünk äm becses névnapjára.
Akkor lesz csak ví ság, dincm-dánom banda, Még a mosolygó ég is majd azt lacagja És leküldi hozzá aranyos sugarát
Elhozzrik a mennunek dús, gazdag áldását.

## Jaték is, rajz is.

A rajzokat tervezte: Bilkay Gizella tanítónő.


Ezt a nyuszít bizonnyal a vadász kergeti, hogy úgy neki iramodott. De ti azért csak csípjétek nyakon, ne engedjétek tovább menni, ragasszátok be ökelmét is gyüjteményetekbe.

## Évike világbaindulása.



Au! vau! ez nem tréfa, Gyere vissza, kicsi Eva.
Ne menj olyan messze útra, Erdōn tul a tündérkútra. Kis, pajtás, a Bodri mondja 1 tra
$S$ Evikére nagy a gondja,
Evi indul a világba,
De csak addig viszi lába,
Mig a Bodri visszacsalja
S anyja hivó szavát hallja.

## L. M.

## Megszólalnak az édesanyák.

Az Uj Cimbora hasábjain megszólaló édes anyák engem is a levélírásra késztetnek.

Teljesen osztozom a Weinhold Kálmánné véleményében. Mi nőszövetségi asszonyok tehetünk legtöbbet ezért a kis ujságért. Összejöveteleink, teáink, előadásaink, mind alkalmasak a toborzásra. Minden nőszövetségben akadhat egy ügyes asszony aki a toborzást a kezébe veszi s a gyermekes édesanyákat betoborozza s az új elớizetőket egy levelező lapon beküldi a kiadóhivatalnak.

Az Uj Cimbora-napok bevezetése nem lehet problémája egy nőszövetségnek sem, legyen az református, katholikus, zsidó, unitárius vagy lutheránus. Mindenik bevezetheti, különösen a városi nőszövetségek.

De a családban is helyet lehet adni a toborzásnak.

Igaz, hogy ma sok esaládban elég az is koláztatás gondja. Ez anyagilag minden erôt
lefoglal. De ha a családban van egy egy módosabb nagynéni, keresztmama, nagyapa, megkell őket nyerni, legyenek ők a gyermekek patrónusai, járassák ôk az Uj Cimborát. Hiszen az a havi tizenhét lei elenyészó csekélység ahhoz az örömhöz, amit ez a kis lap a gyermekeknek jelent.

Azt hiszem más édesanyák is hozzám hasonlóan gondolkodnak.

Orosz Istvánné
lelkész neje

## Ahogy kis munkatársaink írnak...

## Az Uj Cimbora őszi kirándulása.

Vasárnap délután, szeptember 19-én arra az örömhirre gyü ltünk össze a cserkészotthonban, hogy mi, a kis eserkészek az Uj Cimborával megyünk közös kirándulásra.

A fötéren, a Mátyás-szobor elótt volt a gyiulekezö. Fél háromkor el is indultunk, majd kitértünk a szelicsei útra s úgy a Bükk felé. A kincstári erdök aljában, a homokbánya alatt ütöttünk tanyát. Köröskörül erdök, dombok, hegyek, nagyon szép helyen telepedtünk le. S mivel éhesek voltunk, jócskán falatoztunk. Azután tiizet raktunk és esemegének kukoricát sütöttünk, már esak a eserkész paranesnok úr és Marcella néni. Míg sült a kukorica, elolvastuk az Uj Cimbora legújabb számát. Abban versenyeztünk, ki olvas szebben, hiba nélkül. Akik szépen és hiba nélkül olvastak, azok kapták jutalmul a finom, frissen sült kukoricát. Még ilyen fínom kukoricát nem is ettuink életünkben, azért volt olyan fínom, mert a eserkészparanesnok ur és Marcella néni sütötték.

Hat órakor sorakoztunk, búcsút mondtunk a szép helynek és énekelve, jó kedvvel megindultunk vissza a városba.

Pinczés Gábor, I. g. o. t.

Megjegızés: A kis munkatársak rovatában figyeljétek mindig, nincs-e helyesírási hiba Mindenkinek úgy közöljük le a munkáját, ahogy beküldi, hogy akik nem tudnak helye en íni, megtanulják, melyik szót hogyan kell írni. Én is hozzászólok, ti is hozzászóltok. Közösen beszélünk meg mindent.

## Bethlen Katalin, Câmpia-Turzii : Találóskép megfejtés.

Két gyermeknek elmentek valahová a szülei. S mikor magukra maradtak, azon törték a fejüket, hogy mivel szórakozzanak. Eszükbe jutott, hogy felöltöznek szüleik ruhá-
jába. Erre a kislány előkereste a mamájának egyik estélyi ruháját, a kis fiu a papája felöltőjét és magukra vették. A kis fiu kivette az asztalon álló vázából a virágot, miközben a váza felborult, s a viz mind kiömlött. Aztán a szekrényből mindent kidobáltak, keresve a menyasszonyi fátyolt - s egymásba karolva elindultak az esküvőre. Ekkor megérkezett a mama, aki a felfordulást látva, összecsapta a kezét.


Gárom madár száll az ö́szbe's didereg az ágon, Hej nincs is már mag, eleség künn a rónaságon. De ha sorsuk rosszabb is itt s dideregnek, fäznak, Elmenni, vagy itt maradni - ök nem tétováznak. Atszenvedie a zord telet, itt maradnak véliunk, Jóban, rosszban tavasztvârva mindig eggütt élīnk.
L. $M$.

## Eszperantó nyelvtanfolyam

Vezeti: Kormos Jenö,

## Hetedik lecke. - Sepa leciono.

Az egyszerü szavak. - La simplaj vortoj.
Az egyszerü szavak a magyar névmásoknak felelnek meg. Ha a batározatlan alakú névmások (iu, io, ie, ia, iam, iom, ial, iel, ies) elé $k$ betüt teszünk, kérdö névmásokat kapunk, $t$-vel mutató, $\hat{c}$-vel általánosító névmást képezünk a nen előképző pedig a tagadó névmást képezi.

Névmási alakok. -- Pronoma formo.
$\mathrm{iu}=$ valaki
$k i u=k i$
tiu $=a z$
$\hat{\text { ciu }}=$ mindenki
neniu $=$ senki

Felveszik a tárgyeseti és többesszámú szavakat: iun = valakit, iujn = valakiket, kiun $=k i t$, kiujn $=k i k e t$, tiun $=a z t$, tiujn $=a z o k a t$. $\hat{\operatorname{ciu}}=$ mindenkit,,$\quad \hat{\text { ciujn }}=$ mindenkiket; neniun $=$ senkit; neniujn $=$ senkiket.

A névmási alak személyre és bármely határozott főnévre vonatkozik.

Pld. :
Kiun vi vidas? = Kit lát ön? (Kit látsz te?)
Tiu homo estas ruza $=A z a z$ ember ravasz.
Tiu hundo estas fidela $=A z$ a kutya hüséges.
A kérdő névmással a részeshatározót (aki, amely) is fejezzük ki:
Tiu, kiu $=a z, a k i$
La hundo, kiu bojas en la korto $=$ A kutya, amely ugat az udvaron
Jól jegyezzétek meg! A mutató névmás elôtt soha sem használunk névelốt. Tehát: Tiu hundo, és nem: la tiu hundo.

Összetett szók. - Kunmetitaj vortoj.
Az eszperantó nyelvben, akárcsak a magyarban, összetett szavakat is használunk, vagyis két, vagy több szóból egyet alkotunk. Ilyenkor a főnévi vagy melléknévi képzőt rendesen csek az összetett szavak végén használjuk.

| Pld. |  |
| :--- | :--- |
| fero $=$ vas | ŝipo $=$ hajó |
| tero $=$ föld | blanka $=$ fehér |
| vaporo $=$ gõz | fervojo $=$ vasưt |
| nego $=$ hó | terpomo $=$ burgonya |
| vojo $=$ út | vaporŝipo $=$ gõzhajó |
| pomo $=$ alma | il neĝblanka $=$ hófehér |

Azért közlünk mostanában ilyen rövid leckéket, hogy ezeket jól megtanuljátok. A róka és gólya históriáját küldjétek be magyareszperantó forditásban. Nem baj, ha hibás is.


Mi is az Új Cimbora olvasótáborába tartozunk. Levélben már bemutatkoztunk, de most fényképen is bemutatjuk ma. gunkat. Nevünk: Bán Jolánka és Évike. Turdán lakunk. Az Új Cimborát nagyon szeretjük. Semmi kincsért, pénzért meg nem válnánk tôle.

## KIS CSERKÉSZEK

(Folytatás.)
Szóval beléptél a farkaskölykök közé, azért, hogy cserkészmunkát vége zz. Jól vigyázz, munka vár reád, de ez nagyon furesa munka, csak dalolva szabad elvégezni. Zendítsünk hát rá egy nótára! Ha ti nem ismernétek ezt a nótát, ismerni $\mathfrak{l o g j a}$ a cserkész-vezetőtök. Ha 6 sem ismerî, irjon egy lapot s elküldjük a dal kottáját.
Erdő, erdö, erdö, marosszéki kerek erdö. Madár lakik benne, madár lakik tizenkettö. Cukrot adnék annalc a m dárnak,
Dalolja lei nevét a babámnalc.
Csárdás kisangyalom
Erted fáj a szivem nagyon.
A farkaskölyökjelölt-próba arra való, hogy megszokd, bármily nehéz munka vígan dalolva fél olyan nehéz.

Ha már farkaskölykök vagytok, akkor tudjátok meg, hogy nektek is van egy titkos jeletek. Ha egy farkaskölyök öreg farkassal, vagy pedig valamelyik társával találkozik, jobb keze mulató és középső ujját fenntartva (ez a titkos jel) igy köszön: Hű maraduk! (Hủ marad a törvényhez.) Az öreg farkas válaszol: Légy kitartó! (a töryény megtartásában.) Farkaskölyök társ válasza: Segitlek ! (a törvény megtartásában egymást segítni kell). A titkos jel két ujja a két törvényre emlékeztet:

1. A farkaskölyök hallgat az öreg farkasra.
2. A farkaskölyök uralkodik önmagán.

Vajjon mi is a cserkészet és farkaskölyök mozgalom célja, mit gondoltok? Jó honpolgárok nevelése, akik tudják mi a kötelességük hazájuk, egyházuk, nemzetük és embertársaik iránt.

Ófelsége II. Károly király, aki a romániai cserkészeknek legiőbb par nesnoka, arra gondolt, hogy az ország összes gyermekeit egy hatalmas új nevelési rendszerbe kell tömöríteni és ezêrt alakította meg a „Straja Tării" a .,haza ôrei" mozgalmat. E szervezetnek legelsôrangubb alkotórésze a cserkészet.

Amikor az otthonban összegyülünk, mint jó honpolgárok elénekeljük a himnuszt. Ezt mindenki tudja, hiszen már az iskolában is tanultuk. Azután elmondjuk a jelmondatot (Deviza) "Gata oricând, credintă şi muncă pentru tară şi rege. Sănătate." Légy résen hittel és munkával hazádért és királyodért. Egészséget. Ug anakkor kérjük a Jó Isten segítségét is elvégzendó munkánkhoz. A cserkész ima így szól:

Mindenható Úristen! Alázatos szivvel fordulunk Te hozzád munkánk kezdetén. Nagyratörők céljaink, de gyarló a mi erőnk. Kérünk azért minden erőnek forrása támaszd meg a
mi gyengeségünket és tedd eredményessé a mi munkánkat, hogy azzal, amit tanulunk hazánknak, egyházunknak és embertársainknak javára lehessünk. Szent igazságodtól és a becsülettől soha el ne tántorodjunk. Ámen.

Végül mint jó farkaskölykökhöz illik, elfoglaljuk az órát. Háromszoros: „Huj, huj, haj̣rá!" vidám esatakiáltással. Ernö bátya.

## Vincze József III. g. o. t. Braşov : Találós képek megfejtése.

Józsi és Sári azon gondolkoznak, hogy mit játszanak? Elhatározták, hogy esküvősdit játszanak. Sári felöltözik menyasszonynak, Józsi vőlegénynek. Sári az anyukája ünnepi ruháját, Józsi meg az apukája kabátját vett? lel. A. szekrényből mindert kivertek. Józsi, ahogy vette ki a virágot a vázából, felborította azt, s a víz kifolyt. Az öltözködéssel kész lettek. A vőlegény épp átnyujtotta a virágot, mikor belépet az anyukájuk és bizon nagy haragra lobbant a felfordulás láttára. Aztán elévette a gyerekeket és megverte őket.

Megjegyzés: Van-e valami észrevételetek? Irjátok meg!

## Szelczlsy Mihály III. el. o. t. Baia-Mare : Találós képek megiejtése.

Két testvér azon l gondolkozott, hogy mit játszanak. Nem volt otthon senki. A fiú azt mondta: Játszunk esküvősdit. - Na jó! mondta a kis lány. Kiveték a szekrényből az anyukájuk s apukájuk ruháját és fel őtöztek. Aztán a fiu ki vete a vázából a virágol és odaatq a leánynak. De a váza leeset és a viz ki ömlött. A sifonyba fel volt forgatva minden. Pont akor jöt haza édes anyjuk.

- Hátt mit csináltatok? - kiáltot rrájuk mérgesen. Ezel vége van a mesének.

Megjegyzés : Van e valami észrevételetek? Irjátok meg!

## Nemes Nagy Éva: Nyári beszámoló.

$\mathrm{Az} u j$ iskolai év kezdetével én is beszámolok a nyári vakációról. Junius 20 -án vizsgáztam a IV-ik osztályról, - Cristuron és 2-én már letettem itt Braşovban a Szeretetházban a felvételi vizsgát. Egy kicsit meg is viselt a sok tanulás s izgalom. Nagyon legyeugültem és édesanyám nem engedte, hogy tárasztó dolgokkal foglalkozzak. Azért hallgattam eddig. Mindennap mentem zongoraórára. Aztán olvasgattam. Gál Mózes bácsitól „Hamkát" és Marcit olvastam el. Marcit nagyon szeretem és ajánlom minden kis cimborának. Gyönyörü szép könyv, talán a legszebb az egész világon.

Az Uj Cimborát is nagyon szeretem. Meséit, verseit, regényét mindig elolvasom.

## MARCELLA NÉNI POSTÁJA

Ha más helyre költözködtök, vagy bármily változâs is állna be (lapátruházás, átirás a kisebb testvér címére stb.) a kiadóhivatallal azonnal tudassátok.

Ezenkivül még arra kér benneteket a kiadóhivatal, hogy küldjétek be kis barátaitok, barátnōitek s ismerōs gyermekek címét, - hogy mutatványszámot küldhessen nekik a kiadobivatal. Hadd rendeljék meg ők is az Új Cimborát.

Józsa János, Odorbeiu. A levél megérkezett. A levélból mindent megértettem. A megkezdett sorozatot, ha ennek akadálya nem lenne, szeretnénk tovább folytatni. Az üdvözléseket s jókivánságokat hasonlókkal viszonozom. - Dr. Dobos Ferenc, Odorbeiu. Meglepetéssel értesültem, hogy a lapot nem kapja. Eddig minden számot pontosan elküldtünk. Ujolag küldeni fogjuk a hiányzó számokat. Ũdvözletem küldöm. - Deák Sándor, Săvădisla. A „Zizi c. gyermekoperette vonatkozóan irtam. Könyvalakban kiadva nincs, úgy hogy jelenleg csak gépelt pêldányok kaphatók belōle. Az sincs több most mêg 5-6 példánynál. Várjuk válaszát. Küldjük-e a darabot ? - Deák Ilonka, BaiaMare. Olvastam kislány a postaszelvényre irt üzenetedet és üdvözletedet. Eletjelt adtal magadrôl. Ên azonban jobban szeretném, ha mindjârt egy hosszú levelet irnal. Édesanyádat üdväzlöm-n $\overbrace{}^{- \text {Sãrkady }}$ Kató, Nagy Ferenc cimen, Berindean. A csúf ószi napokban remélem gondolsz maid az Uj Cimborára egy-egy hosszú levéllel. - Recba Bertalan, Safu Mare. Egész véletlenül ismertelek meg Berci a leg utóbbi látogatásom alatt. Akkor megtetszett neked a lap, nem is sokadoztál, hanem megkérted szuleidet, hogy rendeljêk meg neked. Megrendelték s már el is küldted az elsō leveled, benne a keresztrejtvêny megfejtését. Hát vajjon a barátaid is megrendelik-e az Uj) Cimborát? No majd toborozd be őket. Megfejtésed a sorsoláson résztvesz. Iri máskor is. - Boldizsár Lily VII. el. o. t., Cluj. Szépen, rendesen írtál, ahogy kell is írni már egy VII. el. osztályosnak. A megfejtés a sorsolason résztvesz. - Winkelmayer Anna I. g. o. t., Cluj. Megfejtésed beérkezett. A sorsolásra be is kerül. - Winkelmayer Margit I. g. o. t., Cluj. A rejtvény felrajzolásán gonddal dolgoztál. Halvány piros tintával rajzoltad a kocka hálózatot és kekkel bele a betüket. Rendességet és jóizlést olvastam ki a munkádból. A rajzok bejöttek. A kiáliitásra el is visszük őket. Glasner Judit, Cluj. Még csak most léptél be az Uj Cimborảk közzé, máris irtâl a szerkesztőségnek levelet. Ezt már szeretem! Orülsz, hogy végre te is az Uj Cimborák közé tartozol. Egy régi vágyad teljesült most be, hogy új cimbora lettél. Küldöd mind járt a rejtvény-megfejtést is. A megfejtés a sorsoláson résztvesz. Léderer Êva betoborzott téged ügyesen, de te kit fogsz toborozni Jutka? - Takács Pál, Borsa. A mutatványszámot megkapta, benne a felhivásunkat. A felhivásra méltó volt a válasz: megrendelte az Ui Cimborát. Bár lenne meg felhivásunkra a kivánt ered-
mény $s$ minden mutatványszámos megrendelné, Fáy Arpád IV. el. oszt. tanuló. Ciocaia. A szerény és bátortalan kis cimborảk közé tartozol Årpádka. Azonban most mégis megemberelted magad - és annyi idō multán bekülted a bemutatkozó leveledet. No légy ezután bátrabb és írj gyakrabban te magad. - Hronyecz Irénke I. gimn. oszt. tanuló. Vártam Irênke a leveledet, amit még a nyári kiránduláson beigértél. - Baia.Sprie: Spáczay Árpi, Pap Évi, Csorba Bandi, Hajdu Emma. Kapjátok-e rendesen a lapot? A nyáron lettetek uj kis cimborák. Azóta mindig várom a bemutatkozó leveleteket. Csepregby Gabika és Palika. A kis szürke veréb kopogtatott a minap az ablakomon. Tőle tudtam meg, hogy az Új Cimborát milyen nagyon szeretitek. En elhiszem, amit a szürke veréb mond, de jobban Szeretném, ha ti magatok irnátok meg, hogy igy van-e? S még azt is szeretném, ha megirnátok az ottani ismerōs gyerekek cimét, hogy mutatványszámot küldhessünk, hogy ők is hadd ismerjék meg az Ûj Cimborát.

## Humor.

Nem mindegy ...
Mark Twain a hires iró, akinek különös trêfás és ifuusági elbeszélései világhiresek, vásott gyermek volt fiatal korában. Edesatyja mindent megkisérelt., hogy a tossz gyermeket a javulás uijara lerilse. Egy napon az apa egy csinytevése miatt alaposan elverte Mark Twaint. Miközben a gyermeket verte, elkeseredésében így szólt:

- El sem tudod képzelni, te gazember kölyök, hogy fáj nekem, mikor rosszaságodért meg kell, hogy verielek.

A kis Mark Twain bõgve felelt az apa szavaira:

- Igen, de nem ugyanazon a helyen fáj. mint nekem.

Mama: Gyermekek legyetek csendben, mert nagyon fáj a fejem és a kezemet sem tudom megmozditani.

Pista (sugva a bátyjához): Hallod Sanyi? most a legjobb alkalom a mamának megmondani, hogy beverted az ebédló ablakát!

Sa mar-i kis cimboráinknak üzenjük, hogy a n ári kirándulás fényképe Kósa bácsi fênyképészeti mûtermében készuilt a Dácia udvarban. Keressétek fel Kósa bácsit, nála lehet megrendelni a képeket. Minden kis kirándulónak kedves emléke lesz ez a kép.

Tg.-Săcuesci kis cir boráinknak üzenjük, hogy az elö́izetést ezután ne Xantus Laios urnak fizessék, hanem egyenesen a kiadóhivatalnak juttassák el. Ennek megkönnyitése végett a kiadóhivatal kitöltött postautalványt küld.

## KIADÓ BÁCSI POSTÁJA

Az utóbbi hetekben a következõ elōfizetések folytak be;

Deák Sándor Sǎvǎdisla 170, Sarkadi Kató Berindan 200, Deák llonka Baia Mare 50, Csepreghi Gabi Radna 100, Zalău: Takács Albert 50, Sámi Évi 200, Satu-Mare: Nemes István 67, Takács Attila 50, Kaufmann Aliz 50, Roth Gyula 100, Jakob Agiea 50, Eölbaum Gyurka 50, Swarcz Jancsi 50, Bán Tamás 50, Pap Iduka 67, Lovass Ica 50, Molnár Erzsébet 17, Bodonyi Ica 100, Blága István 17, Bereczki Dezsó 17, Polák Irénke 17, Pabozsnyi István 17, Istók Karcsi 37, Balogh Anti és Bözsike 17, Gyügyei Zsiga és Karcsi 17, Szikszó Gézáné 17, Barta Zsigmond 50, Krajcsovics Ica 17, Francia József 20, Bódi Sanyi és Tibi 50, Harkai Ferenc 17, Sáska Pityu és Sári 50, Ickovits Tibi 17, Reszler Kató 17, Barbul Palika 100, Deák Kalmán (M. P.) 500 , Körössi Ilonka 50, Rátonyi István 85, Jónás Kató 50, Károlyi Istvan 25, Reiter Agi 50, Moldován Tibi 17, Fodor Anci 17, Szarvadi Mária, Saja Ida 43, Barta Pista 50 , Kiss Tihamér 50 , Hildegárda róm. kath. plébánia 100, Gerényi Joli 50, Jónás Laci 50, Kalmár Imre 50, dr. Müller Rudolf Carei 200, Pálfiy Pál Iernut 100, Rossy Nusi Ineu 100, Kiss Sándor BraŞov 100, Unit. Egyhâz Bedini 175, dr. Máthé István Ocland 235, Fábián Lajos Braşovl 100, Zavada Karcsi TârguMureş 100, Bende Kató és Jenō 150, Zeich János Baraolt 100, Ujvári András Teiuş 76, Ady Samu Turda 100, Domján Êva Tg.-Săcuesc 50, Cluj: Unit. alsó oszt. könyvtára 100, Balogh Anna 50, Bogdán Manci 50, Pápay Ferenc 20, Papp Ibolyka 20, Léderer Éva 17. Fodor Irến 50, Mándy Zoltán 200, Máthé János Ghilad 100 Lei.

A legszebb magyar mesék egyike, László Marcella: Nótás Zsuzska c. mesekönyve, amelyet már finn és eszperantó nyelvre is leforditottak. A diszes kötésũ, színes táblájú képes, mesekönyv a pénz elözetes beküldése mellett megrendelhetỏ az Ưj Cimbora kiadóhivatalában: Cluj, Baron L. Pop 5. Ara portóval 60 Lei, elöfizetőknek. 45 Lei.

A Minerva R.-T. kiadásában megjelent:
Dr. Görög Ferenc: „Magyar nemzet történelme" e. könyve. Gyermeknek, felnōttnek egyformán érdekes olvasmány. Ara füzve 80 lej, kötve 100 lej. Ugyancsak a Minerva R.-T. kiadásában jelent meg Dr. Szász Ferenc: „Oserök" c. könyve, a komoly ifjuság ês a felnöttek számára. Ara 65 lej. Megrendelhetōk kiadóhivatalunkon keresztial is.

## FEJTÖRÓ

Rovatvezető: Sólyom István.

## Kereszirejtvény:

Beküldte: Kárpáti Egon II. g. o. tan. Cluj.


Vizszintes sorok: 1. Olasz írónő. 8. Kelet idegen nyelven. 9. Ák. 10 Gabonafajta. 11. Ember, idegen nyelven. 12. ......ra, ragályos ketegség. 15. Például rövidítése. 16. Szerzetes. 17. Orosz népvezér. 18. Vissza: Nemzet mássalhangzói. 19. Szerszám. 20. Apósa, (népiesen). 21. Királyi szék. Függôleges sorok! 4. Repürögép, idegen nyelven. 2. Híres német mérnök. 3. Kárlyafigura. (Ék. h.) 4. Énekes mássalhangzói. 5. Férfinév. 6. Igekötō. 7. Allati hang. 12. Him állat. 13. Nemzet. 14. Olaszországi tũzhányó. 16. Német sör. 20. Izület.

Megfeitési határidō: 1936 november 15. A megfejtôk közölt jutalomkönyveket sorsolunk ki.

Kérjük magyarországi elöfizetóinket, hogy elöfizetési dijaikat, a „Studium" könyvkiaḑ B. T.-hoz, Budapest, Keeskeméti-u. 8. sz., az पj Cimbora számlájára szíveskedjenek befizetni प $\mathbf{j}$ előfizetések ugyanott eszközōlhetơkk.

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

Felelôs szerkesztō és laptulajdonos:

## FERENCZY LÁSZLO MARCELLA.

## Főmunkatársak:

TELEKY DEZSO és SIMON SANDOR.
Minden cikkért a szerzöje felelős.
Kiadja: a Minerva Nyomdai Múintézet R.-T. Cluj.

