


## La Sepa Internacia Kongreso

## The Seventh International Congress

CN ci tiu artikolo ni klopodos doni nuran skizon pri la cefaj aferoj de la Sepa Internacia Kongreso de Esperanto. Doni plenan priskribon pri cio, kio okazis dum tiu mirinda kaj tre okupata semajno, estus tute neeble en la limoj de nia gazeto.

El tiuj, kiuj reprezentis la esperantistaron de Norda Ameriko, la plimulto estis, almenaŭ dum iom da la tempo, anoj de karavano-La Nordamerika Karavano-kies travivajojn kun Esperanto kaj esperantistoj en Anglujo, Francujo, Belgujo, Nederlando kaj Germanujo, antaŭ kaj post la Kongreso, oni priskribos en la sekvanta numero de amerika esperantisto. La jena priskribo komencas je la alveno de la "Karavano" će Antverpeno.

## Alveno en Antverpeno.

Vidi esperantajn standardojn ciie firtantaj sur hoteloj, butikoj kaj aliaj konstruajoj, kaj vidi antaŭ si grandan elpendajon verdan kaj blankan, portantan la vortojn "Bonvenon al Esperantistoj" -či tiu vido vere suficis por rapidigi la korbatajn! Sajnis plue ke čiuj muzikaj kluboj en Belgujo estas kunvenintaj en tiu ĉi unu urbo, ĉar orkestra muziko ciuflanke tiel goje sonoris ke la duminuta promeno al la Granda Hotelo Weber sajnis kvazaŭ triumfa parado. Post alveno en la hotelo, estis malfacile farigi sufice trankvila por partopreni la bonegan mangeton antaŭmetitan sur aparta "karavana tablo." Ećc tie či estis interrompoj, car, krom la salutoj de amikoj inter la esperantistoj tie kaj ci tie, mencio pri aerŝipo forlogis unu areton post alia por "nur elkuri inter la mangeroj" kaj atente rigardi supren, kie balancigis la

IN this article we shall attempt to give merely a sketch of the principal affairs of the Seventh International Congress of Esperanto. To give a full description of all that occurred during that wonderful and very busy week would be entirely impossible within the limits of our magazine.

Of those who represented the Esperantists of North America, the majority were, at least during some of the time, members of a "karavano" (touring party)-La Nordamerika Karavanowhose experiences with Esperanto and Esperantists in England, France, Belgium, Netherlands and Germany, before and after the Congress, will appear in the following number of AMERICA Esperantisto. The following description begins at the arrival of the "karavano" at Antwerp:

Arrival in Antwerp.
To behold Esperanto flags flying everywhere from hotels, stores and other buildings, and to be confronted by a huge green and white sign "Bonvenon al Esperantistoj," just opposite the handsome railway station-this was indeed a sight to make the heart beat faster! Furthermore, it seemed that all the musical organizations in Belgium had congregated in this one city, for on all sides band music was sounding joyously so that the two-minute walk to the Grand Hotel Weber seemed like a triumphal procession. Arriving in the hotel it was difficult to become sufficiently calm to partake of the excellent lunch served at a specially reserved "Karavano table"; and even here there were interruptions, for beside greetings of friends among Esperantists in sight here and there, the mention of an airship lured one group after another to "just run out between courses" and gaze upward, where the
aeroplano preskaŭ nevidebla kontraŭ la hela ĉielo.

Jam kunvenis en la urbo ĉirkaŭ mil kvarcent kongresanoj; kaj je tiu tempo neoficialaj antaŭkongresaj aferoj estis jam okazintaj. Dro. Zamenhof alvenis vendredon vespere, kaj oni lin ricevis per entuziasma bonakcepto. La pli granda parto de la anoj de la K. K. de K. ankaŭ alvenis frue por ĉeesti la kunvenojn kie oni preparas la finajn detalojn de agadaj kunvenoj de la Kongreso. Tial okazis, ke la "Akceptejo" malfermiĝis vendredon posttagmeze kaj la Ekspozicio en la sekvanta mateno.

Sabaton posttagmeze la urbestraro de Antverpeno solene akceptis D-ron Zamenhof, la Konstantan Komitaton kaj la Organizan Komitaton de la Sepa Kongreso, en la Urbdomo. Interesa detalo pri tio estis ke la veturigistoj sur la kalesoj irontaj al tiu interesplena festeno portis verdajn ĉapeldevizojn, kaj verda stelo ornamis la bridon de ĉiu ĉevalo. La urbestro de Antverpeno, starante kun la diversaj urbaj oficistoj, salutis D-ron Zamenhof kaj la oficistojn esperantajn, kiuj lin akompanis, dum krioj de "Vivu, vivu!" ehigis el la urbdomaj koridoroj kaj la publika placo apude, amasplenigita de esperantistoj.

Laŭ antikva antverpena kutimo, la urbestro donacis al D-ro Zamenhof la bele ornamitan pokalon el kiu oni jus trinkis la solenan toston, kaj tuj poste donis al S-ino Zamenhof plenbrakon da rozoj "simbolaj de la urbo." Post respondo de D-ro Zamenhof, la ceremonio finigis per peto, senprokraste konsentita, ke D-ro Zamenhof kaj la esperantistaj oficistoj subskribu siajn nomojn en la "Livre d'or de la ville"-libro, kiun speciale prizorgas la urba arkivgardisto.

La aferoj de sabato finigis per vespera koncerto de la "Esperantista Vagabonda Klubo," kies kantoj, fortepianajoj violonajoj kaj deklamoj estis carme prezentitaj de esperantistoj diversnacie vestitaj.
aeroplane hovered almost lost to view, against the clear blue of the sky.

Some fourteen hundred congress members had already assembled in the city, and unofficial "pre-congress events" were by this time in full operation. Dr. Zamenhof had arrived on Friday evening, and was received with most enthusiastic welcome. The majority of members of the "K. K. de K." had also come early to attend the meetings in which final details of the business sessions of the Congress are prepared for.

Thus it was, that the "Akceptejo" (in-formation-registration bureau) was opened Friday afternoon, and the "Ekspozicio" (Exposition) the next morning.

On Saturday afternoon the officials of the city Government of Aat verp frin:ally received Dr. Zamenhof, the "Konstanta Komitato," and the Organizing Committee of the Seventh Congress in the City Hall. As a matter of detail, the coachmen of the open carriages en route to this interesting function wore green cockades, while a green star decorated the bridle of each horse. The mayor of Antwerp, standing with the various municipal officials, welcomed Dr. Zamenhof and the accompanying Esperantist officers, while cries of "Vivu! Vivu!" echoed from the corridors of the City Hall and the public square in front, thronged with Esperantists. In accordance with a time-honored custom of Antwerp, the mayor then presented to Dr . Zamenhof the elaborately wrought goblet in which the solemn toast had just been drunk, while immediately after this he offered to Mrs. Zamenhof an armful of roses "symbolic of the city." After a reply by Dr. Zamenhof, the ceremony closed with the request, promptly complied with, that Dr. Zamenhof and the Esperantist officials, sign the "Livre d'or de la ville," which book is under the special charge of the city keeper of the archives.

The events of Saturday had closed with an evening concert by the "Esperantista Vagabonda Klubo," in which the songs, piano and violin music, and recitations, were charmingly rendered by Esperantists in their various national costumes.

Dimancon matene estis diservoj por ciuj, kiuj deziris ceesti. Je la oka, meso katolika en la pregejo katedralo estis dirita de Patro Aŭstin Richardson, prezidanto de la Unuigo de Katolikaj Esperantistoj. Multaj katolikaj kongresanoj ankaŭ partoprenis grandan kaj notindan paradon de la Sankta Virgulino pli malfrue, antaŭ la tagmezo. Je la naŭa estis protestanta diservo, kies esperantan predikon elparolis Pastro Van Griethyusen el Antverpeno.

Dimancon posttagmeze la ĉiam pligrandiĝanta esperantistaro ricevis inviton ceesti koncerton ce la Zoologiaj Gardenoj; kaj por la kongresanoj estis akireblaj specialaj eniraj biletoj, je prezo multe pli malalta ol la kutima pago. Antverpeno estas juste fiera pri tiu bela parko kaj promenejo, kun ĝiaj elegantaj konstruajoj kaj kunvenejoj; kaj la orkestro, kiu prezentas la eksterdomajn koncertojn, meritas la famon, kiun $\hat{g} i$ havas.

Sendube je tiu tago la muzikistoj ankaŭ sentis neordinaran intereson pri sia aŭdantaro, ĉar la kongresa insignoverda stelo pendanta de ruga, flava kaj nigra banto de belgai koloroj-estis portata de la plimulto de la aŭdantoj, kiuj, en rondoj post rondoj, plenigis centojn da seğoj kaj promenis malrapide ĉirkaŭ la homamaso.

## Teatra Prezentado.

Prezentado de tri esperantaj drametoj en la bela flandra operejo faris interesplenan finon al la aferoj de la tago. Unue la "Devo de Rego," forta kaj notinda dialogo, speciale tradukita el verkoj de konata flandra aŭtoro, estis bonege prezentata de F-ino Lola Carew el Londono kaj S-ro Alph van de Velde el Boom. Ilia klara elparolado ricevis entuziasman aplaŭdon de la grandnombra aŭdantaro. Tiam flandra komedio "Por Kvietaj Personoj," ankaŭ esperantigita de D-ro Van der Biest por ĉi tiu okazo, estis ludata de F-inoj Eugonie Colyn el Gento, Adela Schafer el Lon-

Sunday morning there were church services for all who cared to attend them. At eight o'clock, a Catholic Mass was held in the Cathedral, with Father Austin Richardson, president of the Union of Catholic Esperantists, officiating. A large number of Catholic members of the Congress also took part in the large and very striking procession of the Holy Virgin, later in the morning.

At nine o'clock a Protestant service was held. The sermon was preached in Esperanto by Rev. Griethuysen of Antwerp.

For Sunday afternoon the ever-increasing number of Congressists were invited to attend the concert in the Zoological Gardens, special entrance tickets being obtained at a considerable reduction, for Congress members, from the usual entrance fee. Antwerp is justly proud of this beautiful park and pleasure ground, with its fine buildings and as-sembly-rooms, and the orchestra which renders the open-air concerts is worthy of the popularity which it enjoys.

Doubtless the player; felt untisual interest in their audience that day, too, for the congress badge, a green star pendant from the red, yellow and black loop of Belgium colors, was worn by the large majority of the circle on circle of listeners who filled the hundreds of seats and promenaded slowly around the edges of the throng.

## Theatrical Presentation.

The presentation in the handsome Flemish Opera House of three Esperanto "playlets," formed an interesting close to the day's activities. First the "Devo de Rego" (Duty of the King), a strong and noteworthy dialogue, specially translated from a well-known Flemish author, was excellently presented by Miss Lola Carew of London, and Mr. Alph Van de Velde of Boom. Their clear rendering won enthusiastic applause from the crowded house.

Next a Flemish comedy "Por kvietaj Personoj" (For Quiet Persons), also translated into Esperanto for the occasion by Dr. Van der Biest, was played by Miss Eugenie Colyn of Ghent, Miss
dono, kaj S-roj Urbez el Barcelona, Otto Jann el Esslingen Fernand Dore el Troyes kaj Emilo Nicolaŭ el Bukaresto. Ekbriletante per subitaj humorajoj de la komenco ĝis la fino, ĉi tiu komedio estis prezentata de esperantistoj el ses diversaj nacioj, kiuj, lerninte siajn rolojn antaŭ ol veni al la kongreso, havis preskaŭ neniom da tempo por antaŭripeto post sia alveno! Per ciiu alia lingvo ol Esperanto, tio estus tute neatingebla;per Esperanto, gi estis plena sukceso.

La lasta numero estis muzika komedio "La Revuo de la Sepa," en kiu alegoria prezentado estis bonege kunmiksita kun lokaj mencioj,-se oni povus uzi tiun nomon por la personigado de konataj esperantistaj aŭtoroj, oficistoj, redaktoroj, k.t.p. Multaj esperantistoj el multaj diversaj landoj partoprenis, ankaŭ helpite de du konataj anoj el la regula personaro de la Reğa Teatro Antverpena. Precipe interesa estis la personigado de D-ro Zamenhof mem, kiun rigardis, kun multe da intereso, la vera D-ro Zamenhof el sia honorseĝo en la reğa loĝio de la teatro. Kiam finiĝis tiu cí satinda komedio, kiu tute meritis la aplaŭdon, kiun gi plenmezure ricevis, la aŭdantaro kune kantis "La Esperon"-kanton ama$\tan$ de esperantistoj, juste nomitan "la internacia himno de la civilizita mondo."

Kvankam jam estis noktmezo kiam la ludado finigis, tamen formigis granda neceremonia parado, kiu akompanis D-ron kaj S-inon Zamenhof gis ilia hotelo.

## La Malferma Tago.

La unuan duonon de la mateno, lunde, la 21 an de aŭgusto, oni dedicicis al la kunvenado de esperantistoj laŭ landoj kaj lingvoj, por elekti la reprezentantojn, kiuj parolos cé la Solena Malfermo de la Kongreso. Ce la kunveno de usonanoj prezidis D-ro Yemans, el Detroit, kaj oni elektis S-ron H. S. Hall, el Cleveland, parolanton, kaj S-ro Herbert Harris, el Portland, Me., anstataŭanton.

Krom tiuj gravaj ne ceremoniaj kun-

Adela Schafer of London, and Messrs. Urbez of Barcelona, Otto Jann of Esslingen, Fernand Dore of Troyes and Emil Nicolau of Bucharest.

Sparkling with sudden humor from beginning to end, this comedy was presented by Esperantists of six different nationalities who had learned their roles before coming to the Congress, and had had practically no time for rehearsal upon arriving! In any other language but Esperanto, this would have been an utterly impossible performance. But in Esperanto it was an unqualified success.

The last number was a musical comedy "La Revuo de la Sepa" (The Review of the Seventh), in which allegorical presentation was effectually mingled with "local hits," if such a term may be used for impersonations of well-known Esperantist writers, officers, editors, etc. A large number of Esperantists from many different countries took part, assisted also by two prominent members of the regular staff of the Royal Theatre of Antwerp. Especially interesting was the impersonation of Dr. Zamenhof himself, at which the real Dr. Zamenhof gazed with much interest from his seat of honor in the "royal box" of the theatre. At the close of this attractive comedy, which fully merited the generous applause received, the audience joined in singing "La Espero," the song dear to Esperantists, which has been justly characterized as "the international hymn of the civilized world."

Although it was midnight when the play ended, a large informal procession formed, and escorted Dr. and Mrs. Zamenhof to their hotel.

## The Opening Day.

The first half of the morning of Monday, Aug. 21, was devoted to the assembling of Esperantists by lands and languages for the election of their representatives to speak at the Formal Opening of the Congress. At the meeting of the Americans, Dr. Yemans of Detroit served as chairman, and Mr. H. S. Hall of Cleveland was elected speaker, with Mr. Herbert Harris of Portland, Me., as alternate.

In addition to these important semi-
venoj, okazis kelkaj fakaj kunvenoj, de esperantistaj teozofoj, universitataj studentoj, k.t.p., el kiuj unu precipe interesa fako estis kunveno de la "Ligo de Nacilingvanoj," societo kies celo estas la konservo, per pacaj rimedoj, de naciaj lingvoj apartenantaj al malgrandaj nacioj, aŭ al etnikaj grupoj kiuj ne havas politikan sendependecon, ekzemple, la flandra, irlanda, pola, kataluna, k.t.p.

Rigardado al vidindajoj plenigis la ceteran parton de la mateno por tiuj, kiuj ne havis specialan intereson je la fakaj kunvenoj jus priskribitaj. Ne nur tiun tagon, sed dum la tuta semajno, oni avide utiligis ciun neokupatan momenton por vidi vidindajojn. Kiel interesa marbordurbo kaj komerca centro, Antverpeno tenas altan rangon, kaj kiel hejmo de belartoj, la "urbo de Rubens" estas egale notinda; ĉar ĝia sindediĉo al aferoj de kulturo okazigas ne nur bonege administratajn artgaleriojn, muzeojn, kaj publikajn placojn kaj parkojn, sed ankaŭ eĉ allogajn pendantajn florbedojn sur la telegrafaj stangoj. Rigardi vidindajojn kun esperantistaj kunuloj farigis duoble interese dum la tuta semajno; kaj multaj aretoj da kongresanoj el plej diversaj nacioj, havante nemiun komunan lingvon krom Esperanto, faris multajn promenadojn kaj veturadojn al interesaj lokoj. Se grupo aŭ paro aŭ eĉ unu persono momente perdis la vojon, aŭ ne trovis la serĉatan konstruajon, sanceligo neniam devis esti pli ol mementa.

## Esperantistaj Policanoj.

Oni ne perdis la vojon se apudestas policano kiu povas kompreni kaj respondi, kiam la vizitanto faras demandon. Kaj esperantistaj policanoj nuntempe estas valora urbposedajo che Antverpeno, ĉar cirkaŭ 50 aŭ pli multaj lernis esperanton por servi vizitantajn alilandulojn dum la kongresa semajno. La verdstela insigno sur la vesto de policano estis tre kontentiga vidajo, kiam kongresano ĉirkaŭrigardis, serĉante rimedon de sciigo; kaj kiam, en iom neofte vizitata parto de la urbo, kongresano, per sanceligantaj francaj vortoj kunmiksitaj kun anglaj, demandis sciigon de policana kiu ne portis stelon, esperanta re-
formal meetings, several "sectional meetings" took place, of Esperantist theosophists, of college students, etc., one of especial interest being that of the "Ligo de Nacilingvanoj," an organization whose purpose is the conservation, through pacific means, of those national languages of small nations or of ethnic groups which do not possess political autonomy, such as Flemish, Irish, Polish, Catalonian, etc.

Sight-seeing filled the remainder of the morning for those who were not especially interested in the above-mentioned sectional meetings. Not only on this day, but through the entire week, sight-seeing in every spare moment was eagerly indulged in. As an interesting seaport and commercial center, Antwerp holds high rank. while as a home of art, the "City of Reubens" is equally noteworthy, its devotion to cultural matters leading not only to excellent management of art galleries, museums, and public squares and parks, but even to attractive hanging flowerbeds on the telegraph poles. With Esperantist companions, sight-seeing was rendered doubly interesting all the week, and many groups of congress members of the most diverse nationalities, with no common language save Esperanto, took many delightful walks and rides to points of interest. If a group or couple or individual lost the way for a moment, or failed to discover the building sought, the hesitation never needed to be more than momentary.

## Esperantist Policemen.

The way is not lost, if there be at hand a policeman who can understand and answer the sight-seer's questions. Esperantist policemen are now a valued asset in Antwerp, for some fifty or more had learned Esperanto in order to serve the foreign visitors during the congress week. The green star badge on a policeman's coat was a most gratifying sight whenever a congress member looked around for some source of information; and a response in Esperanto when, in halting French mixed with English, a congress member asked information of a policeman not wearing a star, in a somewhat out of the way re-
spondo estis forta pruvo subtenanta la kredon ke nun la nombro da esperantistaj policanoj fariĝas multe pli granda ol la unuaj lernantoj.

## La Usona Konsulo Akceptas.

Fakto tre kontentiga al usonaj esperantistoj estis la intereso kaj simpatio montrita de la usona konsulo ce Antverpeno, S-ro H. Tuck Sherman, kiu ceestis la kongresajn kunvenojn, kaj esploris la funkciadon de Esperanto dum la tuta semajno, farante esploradon kun speciala zorgo, pro konsula ofico. Kompreneble, la konkludoj de la konsuloj de nia registaro en fremdaj landoj havos grandan gravecon cie la registaro, kiam okazos ia konsiderado pri Esperanto; kaj tian konsideradon ĉiu klarvididanta pensanto antaŭvidas kiel aferon de proksima estonteco.

S-ro Sherman aldonis al la plezuro de la usonanoj ceestantaj la Kongreson, per mallonga akceptado lundon iomete post tagmezo en unu el la salonoj de la Granda Hotelo Weber. Kvankam la tre okupata tago kun sia preterkutime plena programo permesis nur rapidan neceremonian saluton, tamen ciuj esperantistoj usonaj, kiuj povis ceesti (entute cirkaŭ kvardek), ĝoje kaptis la okakon por persone ekkoni la konsulon de la registaro ce Antverpeno.

## La Malferma Kunveno.

Frue posttagmeze okazis la solena malferma kunveno de la Kongreso. Kiam la kongresanoj estis plenigintaj la seĝojn sur la planko kaj en la galerioj de la granda ceremonia salono en la Zoologia Gardeno, eniris D-ro Kamenhof kaj la kongresaj oficistoj, promenante al la estrado inter paralelaj vicoj da salutantaj esperantistaj policanoj, dum la densa homamaso aklamis kaj flirtis capelojn kaj posstukojn en bonakcepto longa kaj entuziasmega, daŭranta ĝis kiam cii tiu tuta procesio jam sidiĝis. Inter ci tiuj estis la anoj de la konstanta Komitato de la Kongresoj, la oficistoj nomitaj por la Sepa Kongreso, la loka organiza komi-
gion of the city, was good evidence to bear out the report that the number of Esperantist police was increasing much beyond the number of the pioneers.

## U. S. Consul Receives.

A fact very gratifying to American Esperantists was the interest and sympathy of the United States Consul at Antwerp, Mr. H. Tuck Sherman, who attended the congress sessions, and investigated the "working" of Esperanto during the entire week, making his examinations with especial care because of his consular capacity, since the conclusion of our Government's consuls in foreign countries will naturally have much weight with the Government in any consideration of Esperanto-and to the farseeing mind it is apparent that some such consideration is a matter of the near future.

Mr. Sherman added to the pleasure of the Americans present at the Congress, by holding a brief reception shortly after noon on Monday, in one of the parlors of the Grand Hotel Weber. Although the busy day, with its unusually crowded program, permitted of only the most hurried and informal greeting, yet all the Esperantists from the U. S. who could be present, about forty in number, were very glad of the opportunity to meet the Consul personally, and shake hands with the representative of our Government in Antwerp.

## The Opening Meeting.

Early in the afternoon the Formal Opening Meeting of the Congress took place. When the Congress members had filled the seats on the floor and in the galleries of the great ceremonial hall in the Zoological Garden, Dr. Zamenhof and the Congress officers entered, walking to the platform between parallel rows of saluting Esperantist police, while the assembled throng shouted and waved hats and handkerchiefs, in a prolonged and enthusiastic greeting, which lasted until after all this procession had taken their seats. Among these were the members of the Konstanta Komitato de la Kongresoj, the officers nominated for the Seventh Congress, the local Organizing
tato, la urbestro antverpena, la usona, hispana, kaj aliaj konsuloj ĉe Antverpeno, k.t.p., kune kun la reprezentantoj de registaroj kaj esperantistoj. Post la aplaŭdado kaj salutoj mallaŭtigis, D-ro H. W. Yemans, el Detroit, kiu prezidis la Sesan Esperantistan Kongreson, ekstaris kaj, laŭ kutimo de esperantistaj kongresoj, legis la nomojn proponitajn de la Konstanta Komitato de la Kongresoj al la kongresanoj por oficistoj de la Sepa Internacia Kongreso de Esperanto, kaj petis ke oni decidu. Per manmontrado la ĉeestantaro elektis tiujn proponitajn oficistojn, kaj D-ro Yemans tiam formale transdonis la prezidon al S-ro Van der Biest-Andelhof, la elektita prezidanto. S-ro Gabriel Chavet el Parizo estis elektita sekretario kaj S-roj Van Schoor kaj Delvau el Antverpeno vicprezidantoj, kun la sekvantaj honoraj vicprezidantoj: D-ro E. Mybs, el Germanujo, S-ro Bolingbroke Mudie, el Anglujo, P-ro Rene de Saussure, el Svislando, D-ro Ivy Kellerman-Reed, el Usono, P-ro Rollet de l'Isle, el Francujo, kaj D-ro Johano Schroeder el Aŭstrujo.

La prezidanto de la Kongreso tuj prezentis S-ron De Vos, urbestron de Antverpeno, kiu faris paroladon, tre akceptante la 1730 esperantistojn, kiuj dum la semajno estos gastoj de la urbo Antverpeno. Tiam stariĝis D-ro Zamenhof, ree salutata per longa kaj entuziasma ovacio, kaj proponis sendi telegramon por danki Alberton, reğon de Belgujo, pro lia afabla konsento akcepti la altan protektadon de la Kongreso. * * * Tiu ci propono ricevis tujan aklamadon kaj ćiuvoćan konsenton. Pil malfrue dum la semajno la reĝo respondis al la telegramo per kora saluto, danko kaj bonestimo. Poste dankesprimoj estis proponitaj al la an-

- tverpena urbestro, la honoraj oficistoj, inter kiuj estis multaj belgaj altranguloj, kaj laste al la belga esperantistaro, kiu pacience faris la longajn preparojn por ricevi la kongreson.

Dum la aŭdantaro atente aŭskultis,

Committee, the Mayor of Antwerp, the American, Spanish and other Consuls to Antwerp, etc., as well as the Governmental and National Esperantist representatives. When the applause and greeting subsided, Dr. H. W. Yemans of Detroit, presiding officer of the Sixth Congress of Esperantists, rose and, in accordance with the customs of Esperantist Congresses, read the nominations, proposed to the Congress members by the Konstanta Komitato de la Kongresoj, for the officers of the Seventh International Congress of Esperanto, and called for the decision. Voting by show of hands, the assembled throng elected all the officers proposed, and Dr. Yemans thereupon formally transmitted the chairmanship to Mr. Van der Biest-Andelhof, the president. Mr. Gabriel Chavet of Paris was elected secretary, and Messrs. Van Schoor and Delvau of Antwerp, vice-presidents, and the following as honorary vice-presidents: Dr. E. Mybs of Germany, Mr. Bolingbroke Mudie of England, Prof. Rene de Saussure of Switzerland, Dr. Ivy Kellernan-Reed of the United States, Prof. Rollet de L'Isle of France and Dr. Johan Schroeder of Austria.

The president of the Congress forthwith presented M. De Vos, the mayor of Antwerp, who gave an address of cordial welcome to the 1730 Esperantists who, for the week, were guests of the City of Antwerp. Then Dr. Zamenhof arose, greeted again with a prolonged and enthusiastic ovation, and proposed the sending of a telegram of thanks to Albert, King of Belgium, for the cordial acceptance of the invitation to assume the "alta protektado" of the Congress. This proposal received instant acclamation and unanimous consent. Later in the week, the King responded to this telegram with a cordial greeting, thanks and appreciation. Subsequently, expressions of thanks were proposed to the mayor of Antwerp, the honorary officers and members of the Congress, among whom were many Belgians of high rank, and lastly, to the Belgian Esperantists who had patiently made the long preparations for the Congress.

While the audience listened intently,

D-ro Zamenhof tiam faris sian ciujaran kongresan paroladon. (Tiu c̀i interesa kaj grava parolado estas presita aliloke en Amerika Esperantisto.) Post la fino de tiu parolado, Sekretario Chavet starigis kaj rapide nomis sendintojn de multaj gratulantaj telegramoj, nome, esperantistajn, groupojn, personojn ne povantajn ceesti, el diversaj landoj, Rusujo, Japanujo, kaj aliaj, kaj ankaŭ kelkajn oficistojn, inter kiuj estis Lia Urbestra Moŝto de Londono, agema simpatianto de la esperantista afero; kaj tiaj organizajoj, kia la nove okazinta kongreso de Katolikaj Esperantistoj en La Hago.

Sekvis sur la programo la prezentado de salutoj al la Kongreso, de la registaraj delegitoj de urbaj kaj aliaj organizajoj, kaj laste, la esperantistaj reprezentantoj elektitaj en la matenaj kunvenoj naciaj kaj lingvaj.

Por tiuj registaraj delegitoj, kiuj ne konis Esperanton, kaj tial parolis en nacia idiomo (ekzemple la delegitoj de Finujo kaj Gvatamalo), iu esperantisto sur la estrado tuj faris tradukon esperantan. La grandega plimulto de registaraj kaj aliaj delegitoj tamen parolis esperante; kaj ci tiuj mallongaj paroladoj, sekvataj de multaj salutaj paroladoj de esperantistaj reprezentantoj, čiuj flue parolataj, facile komprenataj kaj tuj satataj, estis inspiranta atesto pri la nekontraŭdirebla fakto ke Esperanto, kvankam parolata de multaj diversaj nacioj, restas klara kaj nesangananta lingvo, difektata de neniaj ajn diferencoj de akcento aŭ elparolado. Ci tiu grava vero pri la firmeco kaj unueco de Esperanto estas bone konata inter esperantistoj, tamen nova pruvo tiamaniere estas ciam havebla por montri al skeptikuloj la unue nekredeblan, fakton, ke anglo, aŭstraliano, skoto kaj usonano, ekzemple, povas sin reciproke kompreni pli bone per Esperanto ol se ciu uzas sian propran specon de disvolvigo el la originala patra lingvo; ke la aŭstriano, sviso kaj pruso povas doni similan atestadon pri la ger-

Dr. Zamenhof then delivered his annual Congress Discourse (which interesting and valuable address is reproduced in full elsewhere in the columns of Amerira Esperantisto.) At the close of this address, Secretary Chavet arose and rapidly named the senders of numerous congratulatory telegrams, both from Esperantist groups, and individuals unable to be present, in various regions such as Russia, Japan, and other countries, and also from various officials, notable among whom was the Lord Mayor of London, an active sympathizer with the Esperantist movement, and from such organizations as the recently held Congress of Catholic Esperantists at the Hague.

Next upon the program was the presentation of greeting to the Congress by the Governmental delegates, the delegates from municipal and other organizations, and lastly, the Esperantist representatives chosen in the morning national and language meetings.

For such Governmental delegates as did not know Esperanto and therefore spoke in a national idiom, translation into Esperanto was made immediately by some Esperantist on the platform (in the case of the delegates from China and Guatemala). The overwhelming majority of Governmental and other delegates spoke in Esperanto however, and these brief speeches, followed by the many speeches of greeting by Esperantist representatives, all fluently delivered, easily understood and immediately appreciated, were inspiring testimony to the incontrovertible fact that Esperanto, though spoken by many diverse nationalities, remains a clear-cut and unchangeable language, absolutely unmarred by any differences of accent or pronunciation. This most important truth of the stability and unity of Esperanto is well known among Esperantists, but nevertheless new proof is constantly thus at hand to convince the sceptic of the fact, at first incredible, that the Englishman, Australian, Scot and American, for instance, can understand each other better through Esperanto than if each uses his own variety of development from the original mother-tongue; that the Austrian, Swiss and Prussian can give ana-
mana lingvo, kaj tiel plu, je multnombraj ekzemploj.

## Alfonso XIII Sendas Ordenon.

Inter la salutparoladoj okazis io speciale interesa, kiam Kapitano Perogordo, la reprezentanto de la hispana regoo, anoncis ke lia Reğa Mosto, Alfonso XIII,-kiu mem estas iom sperta esper-antisto,-prenas la okazon por nomi D-ron Zamenhof Komandoron je la Ordeno de Izabelo la Katoliko. Kun tiuj vortoj li donis la peze juvelornamitan ordenon al la hispana konsulo en belega uniformo, kiel reprezentanto de Hispanujo en Belglando; kaj tiu cit, kun kelkaj konvenaj vortoj, pendigis la ordenon cirkaŭ la kolon de D-no Zamenhof. Dumtempe la aŭdantaro aprobis lian agon per aplaŭdaj krioj.

## Polica Saluto.

Interesa okazintajo estis ankaŭ,kvankam nur de loka signifo,-la formala saluto al la kongreso pro la policanaj esperantistoj, elparolata en bonega Esperanto, de Sro. Hermans, policestro de la urbo Antverpeno. Rilate al tio, oni rimarkas kun intereso ke inter la fakaj grupoj kiuj kunvenis pli malfrue dum la semajno, unu speciale notinda estis de esperantistaj policanoj, kiuj havis kiel prezidanton la adjunktan policinspektoron de Antverpeno, kaj inter la ceestantoj esperantistajn policanojn el Berlino, Parizo, Hamburgo, Dresdeno, Hago, k. t. p., kaj multaj el Antverpeno mem.

## Flandraj Kantoj.

La vespero de lundo estis dedicita al prezentado de flandraj kantoj speciale karakterizaj de la nacio gastiganta la Esperantistaron dum la semajno. Tial la operdomo estis plenigita de Esperantistoj, kiuj deziris ricevi iom da ideo pri la flandra animo per la estetika plezuro donata per bona muziko. Ciel sukcesis la koncerto. Kvar eminentaj kantistoj, el la flandra opera kompanio, nome, Fi noj. Bertao Sergen kaj Edito Buyens kaj Sroj. Jaak Bol kaj Jan Collignon,-
logous testimony concerning the German language, and so on in numerous examples.

## Alfonso XIII Sends Decoration.

An especially interesting occurrence during the speeches of greeting was the announcement made by Captain Perogordo, representative of the King of Spain, that His Majesty, Alfonso XIII, himself an Esperantist of some ability, took this occasion of conferring upon Dr. Zamenhof the rank of commander in the order of Isabella the Catholic. With these words he handed the heavilyjeweled decoration to the elaborately uniformed Spanish Consul, as representing the government in Belgium, who with a few appropriate words hung the Order around Dr. Zamenhof's neck while the audience greeted this action with shouts of applause.

## Police Salute.

Another interesting event, even though of only local significance, was the formal greeting to the Congress on behalf of the police Esperantists, delivered in excellent Esperanto by M. Hermans, Chief of Police of the City of Antwerp. In this connection it is interesting to note that among the sectional groups which convened later in the week one of special interest was that of Esperantist police, presided over by the Adjunct-Inspector of Police of Antwerp, and attended by Esperantist police officers and policemen from Berlin, Paris, Hamburg, Dresden, The Hague, etc., as well as by a large number from Antwerp itself.

## Flemish Songs.

Monday evening was set apart for rendition of Flemish songs as being peculiarly characteristic of the nation whose guests the Esperantists were for the Congress week. Accordingly, the Opera House was well filled by Esperantists interested in receiving some impression of the Flemish soul through the aesthetic enjoyment afforded by good music. In every respect the concert was a complete success. Four eminent singers, Misses Bertha Seroen, Edith Buyens, Messrs.
ciiuj artistoj inter la plej famaj en Bel-gujo,-majstre prezentis kelkajn ekzemlojn de tiuj ĉarmantaj kantoj. El la plenega programo, enhavanta čirkaŭ 20 kantojn, ni elektas du tipajn kantojn kaj metas esperantan tradukon flanke de la flandraj vortoj:

## KIEL ROZO.

Rozo sur la verda kampo, alkutimiĝinta al soleco, estas disfrapata de ventego, en la mezo de sia printempo: tia sorto okazos al junulino, kiu ne konas amon.

Al kiu iam placis vivo, se li ne amis? Tiu, kiu ne havas veran amon, ja elektas amikon. Diru, junulino, kiu estas la amato, kiu regas en via koro?

## LA KANTO DE L'FLANDRANOJ.

Tie, kie la Mozo kaj la Skeldo fluas, kie la Norda Maro s̀aümas kaj bruas; kie la paco kaj la artoj floras; kie la Libereco faras virojn; kie kampoj, arbaroj, herbejoj, kresk ajricíaj kvazaŭ ĝardenoj, produktas ricécon kaj gojon, tie estas nia Patrujol
Ho Patrujo, ho libereco, vi nobligas nian sentaron; ni $\hat{\text { g oje }}$ juras, ke via estonta grandeco estas nia celo; ni, la junularo, ciam memorante nian juron, defendos per la koro kaj la mano la sanktan Patrujon!

## Fakaj Kunvenoj.

Mardon matene komencis plennombre la fakaj kunvenoj de la semajno. Tiuj kunvenoj de diversaj profesianoj, komercistoj, aferistoj, k. t. p., por diskutado per Esperanto pri la profesio aŭ alia afero interesa, nuntempe jam farigis valorplena eco de internaciaj esperantistaj kongresoj. Tie ĉi ni trovas en malgranda spaco multajn internaciajn kongresojn de generala scienco, kuracarto, leğteorio, pedagogio,-de fervojaj oficistoj, de verkistoj, k. t. p., kaj ankaŭ de Teozofio, Katolikismo, Libera Penso, Kristana Celado, vegetarianismo, k. t. p.,-kaj en ciiu estis kuntiritaj personoj el vaste disigitaj lokoj, por intersanĝ̀i ideojn kaj lerni pri la progreso de

Jaak Bol and Jan Collignon, all of the Flemish Opera Company, and among the most famous artists of Belgium, rendered with great success a number of these charming songs. Of the generous program, containing some twenty numbers, we select two typical songs, accompanying the Flemish version by a translation into Esperanto:

## GELIJK EEN ROOS

Gelijk een roos in 't groene veld, Aen d'eenzaemheid gewend, Door eenen storm wordt neergeveld In 't midden van haer lent';
Dit lot is aen een maegt besteld Die de liefde niet en kent.

Wien heeft het leven ooit behaegd 't En zij hij heeft bemind?
En die geen ware liefde draecht Kiest immers eenen vrind.
Zeg mij, wie is u lief, o maegt, Die plaets in uw herte vindt?

## HET LIED DER VLAMINGEN

Waar Maas en Schelde vloeien, De Noordzee bruist en stormt; Waar vrede en kunsten bloeien, De vrijheid mannen vormt; Waar velden, wouden, weiden, Als gaarden rijk beplant, De weelde en vreugd verspreiden, Daar is ons Vaderland!
O vaderland, o vrijheid,
Gij adelt ons gevoel;
Wij zweren ook met blijheid;
Uw toekomst is ons doel;
Wij zullen, jonge scharen, Steeds onzen plicht gestand,
Met hart en hand bewaren Het heilig Vaderland!

## Sectional Meetings.

On Tuesday morning the "Sectional Meetings" for the week commenced in full numbers. These meetings of members of various professions, lines of business, etc., for the discussion in Esperanto of the profession or other matter of common interest, have come to be one of the particularly valuable phases of international Esperantist gatherings. Here we find many miniature international congresses of general science, medicine, law, pedagogy, railroad officials, literateurs, etc., as well as of theosophy, Catholicism, Free Thought, Christian Endeavor, Vegetarianism, etc., in each of which are assembled persons from very scattered localities, to interchange ideas
sia afero alilande, pri la metodoj uzitaj, resultatoj atingitaj k. t. p. Ree ni trovas rapidan kondukadon de aferoj, facilan, liberan, kaj rapidan diskuton kaj komprenon, kaj realan profiton baldaŭ akiritan de ciu persono, car Esperanto estas la sola lingvo uzata, anstataŭ la fusado per tri aŭ pli multaj "oficialaj lingvoj," $\hat{g}$ is nun ofte uzitaj ce internaciaj kongresoj: Car el tiuj lingvoj nur unu aŭ eble du estas bone komprenataj de la ordinara aŭdanto, ree kaj ree montriğas ke libera diskuto tute ne povas okazi. Tial ne estas strange ke la fakaj kunvenoj ce la Esperantistaj kongresoj diskutas ne nur siajn proprajn aferojn, sed ankaŭ metodojn por propagandi Esperanton inter siaj samcelantoj! Tia propagando, ĉu esence egoista, ĉu noble altruista, estas ciuokaze kuraĝiginda.

Spaclimoj malpermesas rakonton pri la aferoj diskutitaj ce la multnombraj fakaj kunvenoj. Por tiaj raportoj, la leganto sin turnu al la diversaj tehnikaj jurnaloj eldonataj Esperante, kaj ankaŭ al la OFICIALA GAZETO kaj la Generala Kongresraporto eldonata de la Centra Oficejo.

## Lingva Komitato.

Malsama ol la fakaj kunvenoj, sed ne malpli grava, estas la konsiligo de la Lingva Komitato, kiu ciam dum internacia esperantista kongreso kunvenas dufoje aŭ pli ofte. Ce tiuj kunvenoj, el kiuj la unua okazis la dudekduan de Aŭgusto je la dua horo, oni aŭdis raportojn de la estroj aŭ sekretarioj de la diversaj komisioj kreitaj interne de tiu ci internacia organizajo, kies studado kaj esplorado pri lingvaj aferoj ricevas konfidon inter la esperantistaro cie en la mondo, kaj kies tasko estas la zorgo kaj konservado de la internacia lingvo en gia plej daŭra kaj utila formo.

Detalajn reportojn pri la decidoj de la Lingva Komitato onli vidos en la OFICIALA GAZETO, kiu estas la organo de tiu ci komitato.
and learn of the progress of their work in each others' countries, the methods used, results attained, etc. Again we find expeditious handling of business, easy, free and rapid discussion and understanding, real profit quickly gained by each individual, because Esperanto is the one language used, instead of a bungling makeshift of the three or more "official languages," generally used at international congresses, only one or two of which can be readily understood by the majority of the hearers, so that free discussion, as proved over and over again, is an absolute impossibility. Small wonder that the sectional meetings at Esperantist congresses discuss not only their own technical affairs, but also methods of propaganda of Esperanto among their confreres. Whether we call such propaganda inherently selfish or nobly altruistic, it is nevertheless well worthy of encouragement.

Space forbids a resume of the matters taken up in the numerous sectional meetings. For such reports, the reader is referred to the various technical journals published in Esperanto, and also to the Oficiala Gazeto, and general congress report published by the Central Office.

## Lingea Komitato.

Of different character from the sectional meetings, but quite as important, are the deliberations of the Lingva Komitato, which always has two or more sessions during an International Esperanto Congress. At these meetings, the first of which occurred this year at two o'clock, August 22, reports were given by the chairmen or secretaries of the various commissions created within this international body whose study and examination of linguistic matters is relied upon by the general body of Esperantists throughout the world, and whose task is the care and conservation of the international language in its most stable and useful form.

Detailed reports of the decisions of the Lingva Komitato are obtainable in the Oficiala Gazeto, the official organ for the Lingva Komitato (Language Committee).

## Esperantistaj Anglalingvanoj.

Kunveno speciale atentinda por ciiuj esperantistoj, kies patra lingvo estas angla, okazis mardon matene, laŭ sugestio de Edwin C. Reed, sekretario de la Esperantista Asocio de Norda Ameriko. Tio ĉi estis tiel unika kaj interesplena en sia speco, kiel la suprepriskribitaj fakaj kunvenoj. Oni scias ke la Frazo "Sango estas pli densa ol akvo" ofte povas signifi ke rasoj kaj nacioj de la plej proksime parenca sango, ofte trovas pli multajn okazojn per koleretoj inter si, similaj al gefratoj en unu domo, ol ili havas kontraŭ popoloj tute fremdaj. La sento iomete malamika kiun tro ofte la Skoto havas kontraŭ la Anglo, la Anglo kontraŭ la Usonano, la Irlandano kontraŭ la Anglo, estas konata de cíiu.

Tie ĉi, ree, la olivan branĉon alportis Esperanto, kaj almenaŭ inter la Esperantistaj anglalingvanoj ĉeestantaj la Sepan Kongreson oni povas diri ke vera amikeco nun ekzistas, kaj grade sin etendos anstataŭ la bedaŭrinda internacia malkonfido. Je la naŭa, la iomete granda cambro elektita por tiu ĉi neformala kunveno estis plenigita, kaj ect spaco por stari ne estis facile trovebla. La nacio havanta la plej grandan nombron estis la angla, sekve la skota, kaj la usona, sed ankaŭ Aŭstralio, Irlando, Kanado kaj Kimrujo havis pli-malpli multe da representantoj. Pastro J. Cyprian Rust, konata Esperantisto el Anglujo, prezidis, kaj alvokis unue Sron. Reed, sekve Sron. Mudie (el Londono), poste aŭdigante unu post alia parolanton el la diversaj nacioj, por vigla diskutado pri la principaj metodoj, utiloj, kaj difektoj de reprezenta regado, kun forta peno atingi klaran komprenon kaj unuaniman volon pri reprezenta organizado por internaciaj esperantistaj aferoj.

Oni deziris tiamaniere pretiĝi por la tre grava kunveno de la eksperimente kreita "delegitaro," kiu okazos la saman tagon post tagmezo. Kvankam neniaj formalaj voĉdonoj okazis, oni generale kunsentis ke la kunveno estis utilega al čiuj, multe helpante tiujn esperantis-

## English-Speaking Esperantists.

A gathering of especial interest to all Esperantists whose mother-tongue is Engliṣh, took place on Tuesday morning, in accordance with a suggestion made by Mr. Edwin C. Reed, Secretary of The Esperanto Association of North Amer$i c a$. Here was something quite as unique and quite as interesting in its way as the sectional meetings described above. It is a well-known fact that the adage "blood is thicker than water," can often be interpreted to mean that races and nations of closely kindred blood, like brothers and sisters in one house, often find more occasions for annoyance among themselves than they have against altogether foreign peoples. The somewhat hostile feeling all too often held by the Scotchman for the Englishman, the Englishman for the American, the Irishman for the Englishman, is a matter of common knowledge.

Here again, the olive branch was brought by Esperanto, and at least among the English-speaking Esperantists present at the Seventh Congress we may assert that real cordiality and friendly feeling existed. At nine o'clock the rather large room selected for this informal gathering was crowded, and standing room was at a premium. English was the prevailing nationality, then Scotch, then American, but Australia, Ireland, Canada and Wales were also represented in greater or less numbers. Rev. J. Cyprian Rust, a well-known Esperantist from England, presided, calling first upon Mr. Reed, then upon Mr. Mudie of London, then giving the floor to one after another speaker, of these various nationalities, in a lively discussion of the principles, methods, advantages and flaws of representative government, in an attempt to arrive at clearness of comprehension and unity of purpose on the matter of representative organization for international Esperantist affairs. This was by way of preparing for the very important meeting of the experimentally created "delegate body" to occur in the afternoon of this same day, and while no formal resolutions were passed, it was the consensus of opinion that the meeting had been of the greatest advantage to all, and had greatly
tojn sur kiuj premigis la respondeca devo voĉdoni pro kluboj kaj federacioj dum la venonta "delegitkunveno."

## Unua Kunveno De La Delegitaro.

Mardon posttagmeze okazis kunveno de tute unika karaktero. Multfoje ja kunvenis reprezentantaroj, ofte internaciaj. Sed ne antaŭe dum la mondvivo
kunvenis el multaj nacioj unulingva delegitaro, kies anoj,-viroj kaj virinoj rajte oficialigitaj por reprezenti societojn disigitajn tra diversaj landoj,-povus diskuti sen tradukistoj, sen tempoperdo, sen malkomprenado, kaj tute sen ia ling-
va malhelpo. Ne forgesebla estis la travivajo, kiam parolado post parolado, proksimume tridek, estis farata en flua Esperanto, vigle, fervore, senprepare,-
car estus preskaŭ neeble antaŭpretiĝi por la debato,-de parolantoj kiuj, oni sciis, estis jen franca, jen pola, jen hispana, jen germana, jen bohema, angla, skota,
itala, rusa, kvankam oni rekonis la nacion sole per la nomo anoncita de la prezidanto, aŭ per fizionomiaj trajtoj, kiuj al sperta rigardanto, sciigas pli-malpli klare. Jes, al la tuta mondo mankas
alia internacia organizaĵo tia, ĉu scienca societo, ĉu kongreso de juristaj spertuloj, $\hat{c} u$ religia kunveno, ĉu politika,-kiom ajn sincera, altruista, nobla en intenco,kiun oni povus kompari kun tiu cii delegitaro rajtigita de esperantistaj grupoj
kaj asocioj! Tamen tiu esperantista kunveno estis nura eksperimento, la unua provo el sia speco, preskaŭ sensperta pri internaciaj parlamentaj reguloj.

Gin atendis aferoj profunde gravaj por la tutmonda esperantista movado, kaj por diskutado gi havis nur tre mallongan tempon; tial sento de korpremo pli-malpli forta elpenetris la dense plenan cambron gis post komenciĝis la debato. La principo proponita sub diver-
aided those Esperantists who were intrusted with the responsibility of casting voes for clubs and federations in the coming "delegate meeting."

## First Delegate Meeting.

On Tuesday afternoon occurred a meeting whose character was absolutely unique. Representative bodies have convened many a time, and many of them have been of international scope. But never before in the history of the world had there assembled a body of men and women, the duly authorized representatives of organizations, scattered among many nations, who could carry on their deliberations in one language, without need of interpreters, without loss of time, without any misunderstanding, and with absolutely no friction on linguistic matters. It was a never-to-be-forgotten experience, to hear speech after speech, some thirty in all, delivered in fluent Esperanto, eager, earnest, always im-promptu-for previous preparation for the matters under discussion was almost entirely impossible, and to realize that the speaker on the floor was now a Frenchman, now a Pole, now a Spaniard, now a German, a Bohemian, an Englishman, a Scotchman, an Italian, a Russian, the nationality being evident in no way save in the name announced by the chairman, and to some extent by physical characteristics, which speak more or less clearly to the practiced observer. No, there is not an international organization in the world, whether it be a scientific body, a congress of juristic experts, a religious assembly, or a political gathering, however sincere, altruistic and lofty its purpose, which could compare in efficiency with this meeting of "authorized delegates" from Esperanto associations and federations. And this Esperantist meeting was an experiment, the first of its kind, comparatively unskilled in international parliamentary method, confronted by matters of vital importance to the whole Esperanto movement, and limited to but a very brief time for the sessions, so that a feeling of stress more or less pervaded the crowded hall until matters were well under way. The prin-
saj formoj dum du antaŭaj jaroj, de usonaj, francaj kaj germanaj esperantistoj, nun subtenata per la aprobo de Dro. Zamenhof,-propono pri reprezenta re-gado,-estis akceptata kaj firmigata; kaj sekve la delegitara kunveno, la parlamento kreita eksperimente por tiu ci okazo, estis alprenata kiel la normo sekvota de nun por internacia leĝfarado pri esperantista propagando kaj administrado. Kelkaj detaloj ankaŭ estis arangataj, sub la prezido de Profesoro Rollet de l'Isle el Parizo, prezidento de la Franca Esperantista Federacio, la plej granda inter naciaj organizajoj.

La speciala insigno portata de rajtigitaj reprezentantoj estis ruga disketo pendanta de ruğa rubando, kaj surhavanta la vortojn "rajtigita delegito" nigre presitajn. Tiun bonegan metodon por elmontri anojn de specialaj aroj oni alie uzis, çar lingva-komitatanoj portis verdan insignon, similan laŭ formo kaj grandeco, konstanta-komitatanoj portis blankan, kaj anoj de la internacia financa komitato, flavan diskon. Tiamaniere pordistoj sparis la tempon por ekzameni aneckartojn, kaj ordinare devis nur rigardeti la insignojn pendantajn de la kongresa stelo, kiam la portantoj trapasis la enirejojn.

## Prezentado De "Kaatje."

Mardon vespere la flandra operejo estis tute plenigita de atenta aŭdantaro. La prezentado de iu notinda dramo en la kongresa semajno jam farigis unu el la regulaj okazantajoj de la programo; kaj oni gin atendas kun multe da plezuro. La kutimo, komencita ĉe la plej fruaj kongresoj per iomete neprofesiaj prezentajoj, kaj pli-malpli simplaj dramoj, jam disvolviĝis tiom, ke spertaj dramartistoj estas postulataj, kaj la teatrajo elektita estas traduko de unu el la preferataj chefverkoj en la propra literaturo de tiuj nacioj kie laŭvice kunvenas la kongreso. Ekzemple, la prezentado antaŭ kelkaj jaroj, en Dresdeno, de la "Ifigenio" de Goethe, tradukita de Dro Zamenhof kaj
ciple of representative government, urged in some form or other by American, French and German Esperantists for the past two years, now definitely proposed by Dr. Zamenhof, was accepted and established, so that the delegate body created as an experiment for this occasion, was sustained as the method of deliberation and decision hereafter to be followed in international affairs touching Esperantist propaganda and administration. Various details were also arranged, under the chairmanship of Prof. Rollet de L'Isle of Paris, president of the French Esperanto Federation, the largest of the national bodies.

The special badge worn by the "authorized delegates" was a red circle, suspended on a red ribbon, bearing the words, "rajtigita delegito," printed in black. This excellent system of designating members of special bodies was carried still further, in that members of the Lingva Komitato wore a green badge of similar size and shape, the members of the Konstanta Komitato a white badge, those of the International Financial Council, a yellow one. The doorkeepers were thus saved the time of examining entrance and membership cards, and as a rule needed only glance at these badges suspended to the congress emblem, as the persons passed through the entrances.

## Presentation of "Kaatje."

Tuesday evening the Flemish Opera House was filled to its utmost capacity with an expectant audience. The presentation of some notable play during the Congress week has come to be one of the regular events of the program, and is one of those looked forward to with much pleasure. The custom, inaugurated at the earlier congresses with more or less amateur productions, and comparatively simple plays, has now proceeded to that point of development where histrionic talent is available, and the play chosen a translation from one of the favorite masterpieces in the native language of the country in which the successive congresses occur. The presentation some years ago in Dresden, for example, of Zamenhof's translation
lerte interpretata de la bone konataj geaktoroj Emanuel kaj Hedwig Reicher, subtenitaj de bonega aktoraro, ankoraŭ ricevas entuziasman laŭdon inter kaj aktoroj kaj esperantistoj. Ce la Barcelona kongreso, tipa kataluna dramo de Gual, esperantigita de Pujula kaj prezentata de konataj katalunaj aktoroj, gajnis egale koran laŭdon. Ce Vaŝintono unu el la plej carmaj komedioj de Shakespeare, "Kiel Placas al Vi," tradukita de Dro. Ivy Kellerman, ricevis belan interpretadon en arta eksterdoma prezentado, kaj fine por la Belga kongreso oni elektis flandran dramon admiratan de ciuj en gia propra lando.

La dramo "Kaatje," verkita de Paŭlo Spaak kaj bele esperantigita de Dro. Van der Biest, donas bonegan pentrajon de la karaktero, idealoj, kaj esperoj de la flandra-holanda raso. La baraktado de persona individueco kontraŭ kutimaj metodoj de instruado, la amo al hejmo kaj patrujo, pacienca sindonemo kaj sindediĉo,-ĉiuj ĉi temoj estis montrataj laŭvice de la personoj kaj scenoj de tiu tre efektiva teatrajo. La geaktoroj Helene Bertrijn, Marie Verstraete, Magda Janssens, Karel van Riju kaj Jules Verstraete,-ciuj el la Reğa Teatro de Antverpeno,-interpretis siajn rolojn kun alta lerteco kaj plena uzpovo de Esperanto, ree pruvente, -se ja pruvo mankus,-la mirindan taŭgecon por teatra uzado de tiu tre muzika kaj belsona lingvo.

La dramon direktis Sroj. Gastaff de Lattin kaj Franz van Laer, kaj la estradon administris Sro. Arie van der Heuvel, energia regisoro al kiu tiu ĉi malfacila entrepreno grandmezure suldas sian sukceson. Al ĉiu akto sekvis tiel entuziasma aplaŭdo ke la aktoroj devis respondi kelkfoje. Ankaŭ oni alvokis la verkiston de la dramo, kiu elpaŝis el sia logio sur la estradon por ricevi la saluton tiamaniere proponitan. Similan dankon oni donis al Dro. Van der Biest, la dramtradukinto, kaj fine la floramasoj
of Goethe's "Ifigenia," skilfully interpreted by the well-known actors Emanuel and Hedwig Reicher, supported by an excellent cast, is still a subject for enthusiastic praise among both actors and Esperantists. At the Congress in Barcelona, a typical Catalonian drama by Gual, translated into Esperanto by Pujula, and played by well known Catalonian actors, won equally cordial praise. In Washington one of Shakespere's most charming comedies, "As You Like It," translated by Dr. Ivy Kellerman, was beautifully rendered in an effective outdoor presentation, and the Belgian Congress chose in its turn a Flemish play which is universally admired in its own country.

The drama "Kaatje," written by Paul Spaak and well translated into Esperanto by Dr. Van der Biest, gives an excellent portrayal of the character, the ideals and aspirations of the Flemish-Netherland race. The struggle of individuality against habitual methods of education, the love of home and country, patient self-sacrifice and devotion, all these were shown by one or another of the personages and scenes of this most effective play. The actors, Helene Bertrijn, Marie Verstraete, Wagda Janssens, Karel Van Rijn and Jules Verstreete, all from the Royal Theatre of Antwerp, interpreted their roles with rare skill and with perfect command of Esperanto, proving again, if proof were needed, the wonderful suitability for theatrical use of this most musical and sonorous language.

The play was directed by Messrs. Gustaff de Lattin and Frans van Laer, while the stage was under the control of Mr . Arie van der Heuvel, an efficient manager to whom is in large part due the success of this difficult undertaking.

After every act the applause was so enthusiastic the actors were compelled to respond several times. Furthermore, the author of the play was called for, and stepped from his box upon the stage to receive the tribute thus tendered. Similar greeting was given to Dr. Van der Biest, the indefatigable translator of the play, while the quantities of flowers presented to the actors gave final evi-
donacitaj al la aktoroj pruvis la entuziasman aprobon de la aŭdantaro.

## Dua Generala Kunsido.

Merkredon matene la "rajtigita delegitaro," nun starigite kiel agada organizajo de la kongreso por giaj administraj kunsidoj, kunvenis je la deka, sub la prezido de Sro. Van der Biest-Andelhof, por daŭrigi la laboradon komencitan dum la antaŭa posttagmezo. Plibonigoj kaj aldonoj al la generalaj kongresaj reguloj estis proponitaj, plene diskutataj kaj akceptataj. Tiu kunsido estis (se eble) pli interesa ol la simila kunveno de la antaŭa tago, ĉar pli detalaj aferoj estis konsiderataj, pli multe de parolontoj petis aŭskulton, sajne pli multe da zorga pripenso estis donata al ĉuu voĉdono de la delegitoj. La notinde facila kaj rapida progreso de la diskutado, kie neniu parolis per sia naskiĝlingvo, kaj tamen neniu estis fremdulo, ree donis elokventan ateston pri la mirinda uzebleco de Esperanto. Tie cii estis kunveno vaste internacia, enhavante anojn de tre diversaj profesioj, de ciiuj agoj, de tute malsimilaj temperamentoj, de ambaŭ seksoj, en kies kunsido la supozite utopia revo pri uzado de unu simpla neŭtrala komuna lingvo estis pruvata kaj funkcianta, sukcesante preskaŭ ĝis miraklo! Ceesti tiun unu kunsidon valoris la tutan vojagon al Antverpeno!

La "Aldono al la Reguloj," kiel plibonigita kaj akceptita, estas trovebla aliloke en tiu ci numero.

## Internacia Scienca Asocio.

Prezidanto Generalo Sebert malfermis la unuan kunvenon de la Internacia Scienca Asocio merkredon posttagmeze, en cambro multe tro malgranda por la nombro de ĉeestantoj, kaj tial $\hat{g} i$ tuj elmoviĝis en grandan salonon. La reporto de la sekretario, Profesoro Paillot, estis legata kaj akceptata. Tiu raporto pritraktis disvolviğon de la organizajo, kaj prezentis la staton de afero pri eldonado de jurnalo, kiel organo de la Asocio.

Post iom da diskutado, oni transdonis al
dence of enthusiastic appreciation of the hearers.

## Another General Session.

Wednesday morning the "Authorized delegates," now established as the working body of the Congress for its business sessions, convened at ten o'clock, with Dr. Van der Biest-Andelhof in the chair, for continuing the labors begun the preceding afternoon. Amendments and additions to the general "congress regulations" were taken up, fully discussed, and passed or rejected. This session was, if possible, even more interesting than that of the previous day, as more detailed matters were considered, more speakers asked for the floor and more careful thought seemed to be given by the delegates on every vote.

The marvelous ease and rapidity of progress of the meeting, where no one spoke his mother-tongue and yet no one was a "foreigner," again gave eloquent testimony of the marvelous efficacy of Esperanto. Here was an assembly very widely international, including members from the most diverse professions, of all ages, of extremely varied temperaments, and of both sexes, in which the supposedly Utopian idea of using one simple, neutral, common tongue, was being tried, and was working with almost miraculous success. To attend this one session was worth the whole voyage to Antwerp.

The "Addition to the Rules," as amended and adopted, will be found elsewhere in this number.

## International Scientific AssoCIATION.

The first meeting of this organization was called to order by the president, General Sebert, Wednesday afternoon, in a room much too small for the number present. This necessitated immediate adjournment to a large hall. The report of the secretary, Prof. Paillot, was read and accepted. This report, beside dealing with the development of the organization, presented the status of affairs with regard to the publication of a magazine, official organ of the Association. After some discussion, the arranging of


DR. L. L. ZAMENHOF
Author of Esperanto


TWO SECTIONS OF THE



SEVENTH INTERNATIONAL CONGRESS


TWO GROUPS OF AMERICAN DELEGATES


H. TUCK SHERMAN

American Vice and Deputy Consul-General at Antwerp


EDWIN C. REED
Delegate of the United States
Government to 7th Congress


DR. H. W. YEMANS
Representative of U. S. War Department to 7th Congress


DR. IVY KELLERMAN-REED One of the Vice-Presidents of the 7th Congress
komitato la arangadon de tiu afero. Nova regularo pri la interrilato inter la Asocio kaj gia jurnalo estis proponata kaj akceptata. Je la kunveno de la Asocio, kiu okazis vendredon matene, oni difinis kaj diskutis la nunan staton de la teknikaj vortaroj. Multe da tempo kaj da laboro jam estas elspezita je tiu ĉi grava tasko; kaj oni decidis de nun encentrigi la laboron sub zorgo de gene-

- rala komisio kies ĉefoficejo estos en Parizo che la Sorbonne. Oni anoncis ke kredeble ekzistos esperantista fakoficejo ce la oka kongreso de aplikata hemio, kiu kunvenos ĉe Vaŝingtono kaj Nov-Jorko dum septembro, 1912.


## T. E. K. A.

La "Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio," kiun oni facile nomas per la vorto formata (kiel supre) el la kvar cefliteroj, kunvenis merkredon matene, kaj diskutis la "606," kaj ankaŭ kelkajn raportojn pri laborado por blinduloj; kaj ekpreparis por enkonduki uzadon de Esperanto ce la internacia kongreso de kuracarto ce London en 1913.

## Antverpenaj Kuracistoj Kaj Farmacistoj Gastigas.

La "Cercle Medical" kaj la "Société de Pharmacie" de Antverpeno arangis akcepton merkredon vespere, por siaj samprofesianoj inter la esperantaj kongresanoj. La prezidanto de la Cercle faris salutan paroladon al kiu respondis Dro. Zamenhof. Sekvis programo, tute en Esperanto, multe guata de la kosmopolita aŭdantaro. Ciuj foriris de la akceptado konvinkitaj ke Antverpeno estas hejmo de gastameco, kaj ke tiu gastameco (kiel ofte en aliaj landoj) atingas plej altan disvolvigon inter kuracistoj kaj farmacistoj. Se Droj. Van der Biest kaj Schoor efektivigos sian deziron, la Antverpenaj kuracistoj skribos siajn receptojn esperante, plene sciante ke la farmacistoj tute komprenos kaj ne faros erarojn.
this latter affair was put in the hands of a committee.

A new set of rules concerning the relation between the Association and its journal was proposed and adopted.

At the second meeting of the Association (which occurred Friday morning), the present status of the technical vocabularies was outlined and discussed. Much time and labor has already been expended on this important task, and it was decided to centralize the work from now on, putting a general commission in charge with headquarters at the Sarbonne in Paris.

Announcement was made of the prospective formation of an Esperanto Bu reau at the Eighth Congress of Applied Chemistry, to be held in Washington and New York during September, 1912.

## "Tera."

The "Tutmonda Esperantista Kuracisto Asocio," conveniently designated by the word formed by the four initial letters as above, held a meeting Wednesday morning, and discussed "606," and reports on work for the blind, and took steps toward introducing the use of Esperanto at the International Congress of Medicine in London in 1913.

## Antwerp Physicians and Pharmacists Entertain.

The Cercle Medical and Société de Pharmacie of Antwerp gave a reception on Wednesday evening, in honor of their confreres among the members of the Esperanto Congress. The president of the Cercle gave an address of welcome, to which Dr. Zamenhof responded. A program followed, given entirely in Esperanto, and was greatly enjoyed by the cosmospolitan audience. All left the reception convinced that Antwerp is the home of hospitality and that as frequently occurs in other lands also, this hospitality reaches its highest development among the physicians and pharmacists. If Doctors Van der Biest and Schoor have their way the Antwerp physicians will soon be prescribing in Esperanto, with full knowledge that the pharmacists will have a complete understanding and make no mistakes.

## Tria Generala Kunsido.

Triafoje la "delegitaro",-_kiel oni komence gin nomis,-kunvenis por agada kunsido jaŭdon matene, sub la prezido de Sro. Mudie el Anglujo kaj poste de Dro Mybs el Germanujo. Iom diskutinte kelkajn diversajn proponojn, oni akceptis la sekvantan decidon, kiun en gia fina formo proponis Profesoro C. Bourlet, redaktoro de La Revuo:-

[^0]La kunveno tiam donis atenton al la elekto de anoj por tiu komisio, kaj post iom da diskutado sukcesis fari liston tute kontentigan al la tuta aro, kiu precipe serĉis, kiel ecojn taŭgajn por tiu grava tasko, organizan lertecon, agadan kapablecon, kaj generalan scion pro la diversaj esperantistaj laboroj. Oni elektis la sekvantajn:-Sroj. Sebert, Mybs, Pujula, Andelhof, Hodler, Warden, Rollet de l'Isle, Reed, Bourlet, Kandt, Cart, Perogordo, Schmidt, Höveller, Michaux, Von Frenckel.

La komisianoj kunvenis pli malfrue en la semajno por provizora organizado, kaj nomis subkomitaton por pretigi, antaŭ la unua de januaro, 1912, eksperimentan skizon, kiun tiam la tuta komisio povos konsideri. La komisianoj goje akceptos sugestiojn pri siaj laboroj, ĝis la unua de decembro, 1911, la lasta dato por ricevi ilin.

## Donaco De Standardo.

Jus antaŭ la formala finiĝo de la agada

## Third General Meeting.

For the third time the "delegate body," as it had been originally called, gathered for a business session on Thursday morning, with Mr. Mudie of England, and later Dr. Mybs of Germany in the chair. After some discussion of various proposals, the following resolution, proposed in its final form by Prof. C. Bourlet, editor of La Revuo, was adopted:

> The organized delegates of the Esperanto propoganda societies convinced that it is desirable (1) to organize on a firm and official basis the Permanent Committee of Congress, the Language Committee, the International Financial Council, the Central Office and its official organ; (2) to unite more closely the Esperantist societies; (3) to establish effective relations among the propoganda societies, the specialist societies, and the U. E.A.;

Decide to establish a commission which shall study this whole problem and devise 2 definite plan to present to the consideration of the delegates of the Eighth Congress in 1912, such plan to be printed in the Oficiala Gaseto three months previous to the Congress.
The meeting then proceeded to the selection of members of this commission, and after considerable discussion succeeded in forming a list, which seemed entirely satisfactory to the whole assembly, organizing skill, executive ability, and general familiarity with Esperanto work being the qualities especially desired for this important work. The following were elected: Messrs. Sebert, Mybs, Pujula, Andelhof, Hoveller, Rollet de l'Isle, Reed, Bourlet, Kandt, Cart, Perogordo, Schmidt, Hodler, Michaux, Von Frenckel.

The members of the commission met later in the week for preliminary organization, and appointed a sub-committee to prepare a tentative outline of the work, such outline to be ready for consideration by the entire committee by Jan. 1, 1912. The latest date at which the commission can receive suggestions on its work (which suggestions from Esperantists of experience will be welcome) is Dec. 1, 1911.

## Presentation of Flag.

A pleasant incident just before the
kunveno, okazis agrabla ceremonio, nome, la donacado al D-ro Zamenhof de silka esperanta standardo, farita de esperantistaj blinduloj en Wasingtono, anoj de la Kapitola Klubo, kiuj ameme faris ci tiun emblemon dum siaj kunvenoj la pasintan jaron. Tio surprizis cíujn, escepte de Sro. Edwin C. Reed, kiu arangis oportunan okazon kaj havigis la lokon sur la programo, kaj D-ro W. J. R. Thönssen el Wasingtono, kiu faris la donacparoladon pro la klubo. D-ro Zamenhof tre afable akceptis la standardon, kortusite de tiu signo de ama estimo de senigitaj homoj, al kiuj Esperanto, kvankam gi ne povas redoni la vidpovon, almenaŭ povas ebligi je treege pli granda mezuro eniron en la mondon de kulturo.

## Koncerto, Parolado, Deklamot.

Jaǔdon posttagmeze speciale interesa programo estis prezentita en la Operdomo, al granda kaj aprobanta aŭdantaro. La muzikan parton prezentis blindaj esperantistoj el diversaj nacioj. Ilia bonega interpretado de muzikajoj, kaj voĉaj kaj instrumentaj, ricevis plenan estimon kaj ciu muzikisto estis revokata al la estrado por ree kanti aŭ ludi. Estis neor-
dinare kortusante aŭdi tiujn nevidantajn esperantistojn,--kiujn oni devis gvidi al kaj for de iliaj lokoj sur la estrado,kaj rimarki la profundan fervoron de ilia entuziasmo pri la lingvo kiu malrapide estas malfermanta al ili la pordojn de mondliteraturo kaj persona amikeco, gis nun preskaŭ tute ŝlositajn. La blindaj muzikistoj kiuj partoprenis la programon estis S-roj A. D. Grieve kaj C. A. Mackaj el Montrose, Skotlando, F-ino A. Melchior el Kopenhago, Danujo, S-ro J. S. Brand el Dundee, Skot-
lando. La muzika programo agrable diversigis per du deklamoj, unu pri Samsono kaj Delila, kiun prezentis S-ino Elb el Dresdeno, mem tradukinte gin por ci tiu okazo, la alia, humora monologo verkita de D-ro Van der Biest, prezentata
formal adjournment of the business meeting was the presentation to Dr . $\mathrm{Za}-$ menhof of a silk Esperanto flag, made by blind Esperantists of Washington, members of "La Kapitola Klubo," who had lovingly wrought this emblem during their meetings the past year. It was a surprise to all except Mr. Edwin C. Reed, who had arranged the time and opportunity and secured the place upon the program, and Dr. W. J. R. Thonssen of Washington, who made the speech of presentation in behalf of the club. Dr. Zamenhof accepted the flag most cordially, greatly touched by this mark of loving appreciation from those to whom Esperanto can give, if not the lost sight, at least the opportunity of entering infinitely more of that cultured world to which Esperanto alone seems able to open the door.

## Concert, Lecture, Recitations.

On Thursday afternoon a program of an especially interesting character was presented in the Opera House, to a large and appreciative audience. The musical portion of the entertainment was presented wholly by blind Esperantists of various nationalities. Their excellent rendition of both vocal and instrumental music was fully appreciated, and each of the musicians was called back to the stage to respond to the request for encore.

It was peculiarly touching to hear these sightless esperantists, who had to be guided to their places on the stage and off again, and to note the deep fervor of their enthusiasm for the language which is slowly setting ajar for them the door to a wealth of literature and personal friendship which until recently was al.most wholly barred. The blind musicians who took part in the program were Mr. A. D. Grieve and Mr. C. A. Mackay of Montrose, Scotland, Miss A. Melchior, of Copenhagen, Denmark, Mr. J. S. Brand, of Dundee, Scotland.

The musical program was pleasantly varied by two recitations, one a version of Samson and Delilah, given by Mrs. Elb, of Dresden, who had herself made the translation for this occasion, the other a humorous monalogue written by
de F-ino I. Vermeuden el Antverpeno.
Alia interesajo de la programo estis parolado de S-ro Privat el Genevo, pri "Esperanta Literaturo." Parolante en flua kaj elokventa Esperanto, S-ro Privat atentigis la aŭdantaron pri la rimarkinda beleco kaj vivemeco de la lingvo, kaj emfaze insistis pri la fakto ke gi estas, pro sia forto kaj fleksebleco, vere vivanta lingvo, malpli artefarita, laŭ iuj faktoj, ol la tute "naturaj" lingvoj. La
programo finiĝis per raporto pri la literatura konkurso de la kongreso, kaj oni alvokis al la estrado, por ricevi la premiojn, la esperantistojn kiuj sukcesis gajni ilin. La kurteno tiam malleviĝis, kaj pro tio la disdonado de premioj, okazinte ekster vido de la eliranta aŭdantaro, estis tute ne ceremonia kaj ne bezonas specialan priskribon. Multaj premioj estis donacitaj por esperantaj originalajoj pri diversaj temoj; sed, čar la jugado pri cíuj ankoraŭ ne estis finita kiam okazis la kunveno, la nuna eldonado de neplena listo ne ŝajnas konsilinda al Amerika Esperantisto.

## Paroladoj Pri Aerveturado.

Interesa afero de la vespero jaŭdon, la $24 a n$ de Aŭgusto, estis parolado en salono de la reĝa ateneo, pri "Esperanto kaj Aerveturado" farita kune de Sroj. Ernest Archdeacon kaj Karlo Bourlet. Sro. Archdeason, unu el la plej fruaj kaj famaj flugistoj, klarigis kiel Esperanto helpas al disvolviĝon de la flugarto, faciligante interkomunikiĝon inter diversnaciaj birdhomoj; kaj komparis la progreson de la lingvo al la kreskado de la flugarto mem,-unue malrapida kaj necerta, nun rapide disvolviĝanta kaj antaŭeniranta por esti grava ero en la nuntempa mondvivo.

Fine li anoncis ke li donacos al la Societo Esperantista Franca 20,000 frankojn (okmil spesmilojn) por disdoni inter giaj klasoj kiel premiojn. Tiun novajon oni tre entuziasme ricevis.

Sro. Bourlet sekvante lin resumis interesege la historion de homflugado,

Dr. Van der Biest, and rendered by Miss I. Vermenlen, of Antwerp.

Another interesting feature on the program was a lecture on "The Esperanto Literature," by Mr. Privat, of Geneva. In this address, delivered in ready and eloquent Esperanto, the speaker called attention to the great beauty and vitality of Esperanto, and emphasized the fact that this vigorous and flexible language is a truly living tongue, less artificial in some ways than even those wholly "natural" national languages.

At the close of the program a report concerning the Literary Contest held in connection with the congress was presented, and those esperantists who had won premiums were requested to go upon the stage to receive them. The curtain was then lowered, so that the presentation of premiums, which took place out of view of the departing audience, was a purely informal affair, and needs no special mention. (A large number of premiums were given for original writings in Esperanto on various subjects, but as the judging of all had not yet been completed when the Congress took place, the publication of a partial list at this time is not deemed advisable in Amerika Esperantisto.)

## Lectures on Aviation.

An interesting event of the evening of Aug. 24th was the lecture, in the hall of Royal Athenaeum, upon "Esperanto and Aviation," given jointly by Mr. Ernest Archdeacon and Carlo Bourlet. M. Archdeacon, one of the earliest and most famous aviators, touched upon the service rended by Esperanto in the development of aviation, through promoting intercourse among the birdmen of different nationalities and compared the progress of the language to the growth of the flying art itself-first by slow and uncertain steps, but now rapidly developing and becoming an important factor in the life of our time. In closing, he announced that he was about to present to the Sociéte Esperantiste Francaise the sum of 20,000 frs., to be distributed among its classes in the form of prizes, a statement which was received with much enthusiasm.
M. Bourlet followed with a most interesting resume of the history of flying,
skizante ĝian disvolvigon, kaj al la gvidebla direktebla balono kaj al la aeroplano; li ankaŭ klarigis la konstruadon de la aeroplano kaj la diversajn rimedojn eltrovitajn por kontroli kaj manregi gian iradon tra la aero. Eltiritaj el profunda studado de la mehanikaj principoj de flugado, liaj vortoj estis ricevitaj kiel aŭtoritataj, kaj la aŭdantaro atente aŭskultis. La paroladon oni ilustris per movbildoj kiuj prezentis konatajn flugistojn kaj diversajn tipojn de aeroplanoj.

Car multaj deziris gin aŭdi, la parolado okazis dufoje dum la sama vespero, je la sepa kaj duono, kaj je la deka; kaj ambaŭ prezentoj havis plenan aŭdantaron.

## Ekskurso Sur La Skeldo.

Vendredon matene oni pasigis en komitataj kunvenoj, vizitado, kaj aćetado, $\hat{c} u$ sola, $\hat{c} u$ en esperantistaj grupoj pli-malpli internaciaj, inter kiuj ciu momento estis uzata por interparoladi kaj por konatigi kun novaj amikoj el ankoraŭ pluaj landoj.

Sed la programo enhavis nenion generalan gis posttagmezo, por kiu estis arangita ekskurso sur la rivero skeldo. Je la dua la esperantistoj komencis kunigi ce la rendevuo, por promeni kune tra la urbo al la doko kie atendis la vaporŝipoj. Ankoraŭ ili alvenis, ankoraŭ pli multaj ol antaŭe, kaj kiam la kalesio aperis kun Dro. kaj S-ino. Zamenhof, tiel granda farigis la entuziasmo de la gaja amaso ke junularo tuj malligis la ĉevalojn for de la kaleŝo kaj forsendis ilin kiel tute nebezonajn. Aliaj venis, samintencaj, kaj baldaŭ la parado ekmoviĝis tra la stratoj, tirante la kaleŝon kun la gajeco de vera entuziasmulo, flirtigante standardojn kaj gaje babilante. Dro. kaj Srino. Zamenhof afable akceptis la salutesprimon tiamaniere donitan, dum la Antverpenanoj kuniĝis sur la trotuaroj kaj apud la fenestroj por rigardi kun videbla interesa tian paradon, kia neniam antaŭe trapasis la stratojn de tiu antikva urbo.

Tri vaporsipoj, flirtigante la Esperanton standardon, venis unu post alia al
outlining its progress both in the direction of the dirigible balloon and the aeroplane, explaining in the course of his remarks, the construction of the aeroplane, and the various devices for controlling and regulating its progress through the air. Having given much study to the mechanical principles of flight, his words were received as authoritative, and were followed by the audience with close attention.

The lecture was illustrated by a series of moving pictures, presenting prominent aviators and the various types of aeroplanes.

Owing to the number in attendance, the lecture was given twice during the evening, at 7.30 and 10 o'clock, the hall being well filled on both occasions.

## Excursion on the Scheldt.

Friday morning was occupied with sectional meetings, committees, etc., with sightseeing, shopping alone or in more or less international groups of esperantists, who seized every moment to converse with each other and make new friends from still more countries, but the program contained nothing of a general nature until afternoon, when an excursion on the river Scheldt was scheduled. At two o'clock the esperantists began to gather at the appointed rendezvous, to walk together through the city to the dock where the steamers were waiting. Still they came, in ever-increasing numbers, and when the carriage appeared with Dr. and Mr. Zamenhof, the enthusiasm of the merry throng was such that a group of young men promptly unhitched the horses from the carriage, and sent them away as utterly unnecessary. Others entered in the spirit of this, and soon the procession began to move along the streets, drawing the carriage along with the abandon of the true enthusiast, waving flags, and talking merrily, while Dr. and Mrs. Zamenhof graciously accepted the tribute thus offered, and the inhabitants of Antwerp congregated on the sidewalks and at windows, gazing with very definite interest at such a procession as never before had passed along the streets of this venerable city.

Three steamers, each flying the Esperanto flag, pulled up to the dock one by
la doko, kaj ĉiu ricevis plenan sarĝon da esperantistoj.

Eble ekskursantoj intertempe rigardis la malaltajn verdajn bordojn, kaj karakterizajn vidajojn de flandra markomerco, sekvatajn de paca pejzago, sed efektive ni povas esti certaj ke tiuokaze agrable interparolado superis la plezurojn de rigardado. Ne ciutage en la jaro oni povas paroli esperante kun samideanoj el tridek landoj, trovi simpatiajn geamikojn inter homoj kies patra lingvo estas fremda al ni, kies viv-kutimoj kaj pensoj kredeble estas malsimilaj al la niaj.

Tial, la esperantistoj interparolis, duope, triope, en pli grandaj kaj ciam sangantaj grupoj; ili interŝangis ideojn, aŭtografojn, vizitkartojn, diskutis literaturajn kaj politikajn aferojn, tiel vigle kvazaŭ ĉiu parolis sian nacian lingvon, forgesante tiam ke eĉ ekzistas tiaj vortoj, kiaj "fremdulo" aŭ "alilandano." Kiel multaj agrablaj memorajoj pri tiu tago revenos dum la estontaj jaroj, ĉu tiuj internaciaj amikoj renkontigos la venontan jaron ĉe la oka kongreso, ĉu ili neniam poste revidos unu la alian! Usonano kiu diligente profitis la okazon $\hat{c} e$ tiu kongreso,-la unua kiun li ceestis, -diris ke li posedas aŭtografojn de kvin cent novaj amikoj, kaŭze de sia semajno en Antverpeno. Aliaj havis vizitkartojn, fotografajojn kaj aŭtografojn kiuj pruvas similajn amikecojn. Spertaj esperantistoj atestas ke tio ĉiam estas unu el la grandaj plezuroj de Esperantista kongreso.

## Kongresaj Amirecoj.

Efektive, fari novajn amikojn estas parto de la mirindaj travivajoj ĉe esperantaj kongresoj. Kvankam tio ne ciam okazas, tamen personoj kiuj havas ko- trovi duan komunajon; kaj nur okaze komencita konatigo maturig̀as en daŭran kaj carman amikecon, eĉ inter amikoj logantaj sur kontraŭaj flankoj de la tero. Rilate al "esperantistaj internaciaj edziĝoj", sufiĉas diri ke ili okazas, kaj estas inter la plej feliĉaj edziĝoj!
one, as the crowd arrived, and each was loaded to its full capacity with esperantists.

It may be that the excursionists at intervals looked at the low green shores, the characteristic view of Flemish shipping power followed by the peaceful fields, but, as a matter of fact, we may be sure that the delights of conversation outweighed the pleasures of sightseeing on this occasion. One does not have opportunity every day in the year to talk Esperanto with esperantists from thirty different countries, to find congenial friends among men and women whose mother-tongue is an alien one, whose mode of life and thought is presumably strange and "different."

Therefore, the esperantists talked, in twos and threes, in larger and constantly changing groups, exchanging ideas, autographs, and cards, discussing literary or political matters as energetically as if each person were speaking his national language, and forgetting for the time that such words as "foreigner" or "stranger" exist. How many pleasant memories of that day to be recalled throughout the years, whether these international friends meet again next year at the Eighth Congress, or whether they never see each other again! One of the Americans who made good use of his opportunities at the congress, the first he had ever attended, remarked that he had the autographs of five hundred new friends because of the week in Antwerp. The others had cards and photos and autographs indikating similar friendships, and esperantists of experience testify that this is always one of the great pleasures of an Esperanto Congress.

## Congress Friendships.

In fact, the finding of friends is one of the wonderful experiences at Esperanto Congresses. While this is by no means inevitable, yet persons who have Esperanto in common can frequently find a second common interest, and what begins as almost a casual acquaintance ripens into a lasting and delightful friendship, even though the two friends live on opposite sides of the earth. As for the "esperantist international weddings," suffice it to say that they do occur, and are among the very happiest matches.

En la eksteraj kafejoj, la vicoj da segoj kaj tabloj apud la hoteloj, kie la plezurama Belgo, simile al la Franco, sidas por gui glaciajon, aŭ trinki kafon aŭ alian refresigan trinkajon, grupoj da esperantistoj el cíuj nacioj estis ĉiam videblaj.

Afiŝetoj apud la akceptejo, kovrite de proponoj pri rendevuoj por esperantistoj kiuj, korespondinte kun samideanoj alilandaj, nun deziras persone renkonti, mute sed elokvente atestis la potencon de Esperanto starigi internaciajn amikecojn

## La Internacia Balo.

Unu el la plej agrablaj tute sociaj aferoj dum la kongresa semajno estas ciujare la internacia balo, vendredon ves-pere,-je la tago antaŭ la kongresa finigo. Dum pli fruaj tagoj, malnovaj amikecoj renoviĝis, kaj novaj multnombre farigis; tial la balo donas okazon por agrablega vespero, kiam esperanto per eksklusive socia uzado estas ilo por grandega plezuro. La balo de la Sepa Kongreso okazis en la somerlogejo de la Harmonia Klubo, kies grandaj salonoj kaj belaj gardenoj estis tre taŭga loko por tia festo. Bonega orkestro de pli ol cent instrumentoj faris la muzikon, kaj la dancantoj dancis kun plena gajeco, dum la nombro da rigardantoj kaj promenantoj tra la gardenoj estis egala aŭ eble pli granda. La kutimo de antaŭaj kongresbaloj, laŭ kiu oni portas tipan veston de sia patrujo, ne estis generale sekvata; tamen kelkaj interesaj kostumoj estis vidataj. Kelkaj Skotoj portis la ceremonian kilton, kaj unuj usonanoj la "stelojn kaj striojn", kiel skarpon trans la brusto aŭ alimaniere
arangitajn. Eble la plej interesaj estis la tre pitoreskaj vestajoj de Dro. Robin el Bukarest, redaktoro de DANUBO, kaj de Sino. Robin kaj iliaj geinfanoj. Tiuj du allogaj infanoj, kvinjara knabeto kaj sepjara knabino, sajne tiom guis la kongreson kiom plenaguloj, kaj impresis ciiujn konatojn per sia mirinde facila kaj korekta uzado de Esperanto,

In the outdoor cafes, the rows of chairs and tables in front of hotels, where the pleasure-loving Belgian, like the Frenchman, sits to sip an ice or drink coffee or partake of some other refreshing beverage, groups of esperantists from all nations were always to be seen, while a bulletin board near the "Akceptejo," covered with suggestions of rendezvous for esperantists, who had corresponded with esperantists of other nations and now wished to "meet in the flesh," gave mute but eloquent testimony of the power of Esperanto in forming international friendship.

## The International Ball.

One of the pleasantest purely social events of the Congress week is always the international ball on Friday evening, the day before the Congress formally closes. By this time, old friendships have been formed, and such an occurrence as a ball furnishes opportunity for a most delightful evening, when Esperanto in purely social use is a medium offering unalloyed pleasure. The ball in connection with the Seventh Congress was held in the summer quarters of the "Harmonie Club," whose large halls and beautiful gardens formed an excellent location for such an event. A fine band of over one hundred pieces furnished the music, and the dancers danced with joyous abandon, while the number of onlookers and of those who strolled in the gardens and sat at the numerous tables for refreshments was as large or perhaps larger. The custom of wearing the typical garb of one's native country was not very generally followed on this occasion, although a few interesting costumes were noted. Several Scotchmen wore the full dress kilt, a number of Americans wore the stars and stripes in the form of a scarf across the breast, or otherwise arranged, etc. Most interesting were perhaps the elaborately picturesque Roumanian costumes of Dr. Robin of Bucharest, the editor of "Danubo," and of Mrs. Robin and their two children, a small boy and girl of about five and seven years of age, respectively, who by the way seemed to enjoy the whole congress as much as any of the grown-ups, and impressed all acquaintances with their wonderfully fluent and
kiu efektive estas al ili preskaǔ dua patra lingvo.

## La Fina Kunveno.

La lasta generala kunsido de la kongreso okazis Sabaton matene. Kelkaj raportoj estis prezentataj, inter kiuj estis tiu de Lingva Komitato, legata de gia prezidanto, E. Boirac, rektoro de la Universitato de Dijon, ankaŭ raporto pri plua organizado de la Internacia Financa Konsilantaro, kreita en 1910, kaj raporto pri la oficistoj elektitaj de la Komisio antaŭe priskribita sur tiuj ci pag̀j,

La Kongreso voćdonis dankojn al la reğo kaj estraro de Belgujo, al tiuj alilandaj registaroj kaj estraroj kiuj sendis oficialajn representantojn, al lia urbestra mosto de Londono, al la urbo Antverpeno kaj al la organiza komitato de la Sepa Kongreso.

## Ora Kongreso.

Oni voćdonis ke la oka internacia kongreso de Esperanto kunvenu en Krakovio, antaŭe la ćefurbo de antikva Polujo, kaj tiamaniere solenigu en la lando de ĝia naskiĝo la dudekkvinan datrevenon de la kreado de Esperanto. Oni plue voc̀donis ke la Kongreso de 1913 okazu en Genovo, kaj de 1914 c̀e Parizo. Por la kongreso de 1915, kaj San-Francisko kaj Edinboro estis proponitaj, sed oni ne voćdonis.

Post kiam Sro. Van der Biest-Andelhof dankis la kongresanojn pro ilia helpo en sukcesigado de la kongreso, kaj esprimis esperon ke iliaj memoroj pri Antverpeno estu kiel eble plej agrablaj, la kunsido finigis kiam Fino. Maria Posenaer (el la organiza komitato) prezentis al Dro. Zamenhof, pro la belga esperantistaro, pentrajon pentritan de la belga artisto Emilo Stoffels. La temn de tiu bela pentrajo estas la pitoreskaj dokaj de Antverpeno, če kiuj montrigas sipo portanta la simbolan standardon de Esperanto. Post kiam Dro. Zamenhof esprimis sian estimon de tiu notinda donaco, la esperantistaro kune kantis "La Espero" lastatempe dum la Sepa Kon-
greso, kaj poste malrapide foriris el la salono, adiaŭante amikojn tie kaj cii tie,
correct use of Esperanto, which is practically a second mother-tongue for these attractive children.

## The Closing Meeting.

The last general session of the Congress took place Saturday morning. Several reports were presented, among them being that of the "Lingva Komitato," read by its president, Rector Boirac, of the University of Dijon, and the report concerning the further organization of the International Financial Council, created in 1910, and of the officers chosen for the Commission (mentioned earlier in these pages).

The Congress voted formal thanks to the king and to the Belgian government, to those foreign governments which sent official representatives, to the Lord Mayor of London, to the city of Antwerp, and to the organizing committee of the 7th Congress.

## Eightr Congress.

It was voted that the Eighth International Esperanto Congress should be held in Cracow, once capital of ancient Poland, thus celebrating the 25th anniversary of the creation of Esperanto in the native land of the author of Esperanto. It was further voted to hold the Congress of 1913 in Genoa, and of 1914 in Paris. For 1915 both San Francisco and Edinburgh were proposed, but no vote was taken.

After Dr. Van der Biest-Andelhof had thanked the Congress members for their assistance in making the Congress a success, and expressed his hope that their memories of Antwerp would be the pleasantest possible, the session ended with the presentation to Dr. Zamenhof, by Miss Maria Posenaer, of the organizing committee, on behalf of the Belgian Esperantists, of a painting by the Belgian artist Emile Stoffels. The subject of this handsome painting was the picturesque docks of Antwerp, in the foreground of which appeared a ship bearing the symbolic flag of Esperanto. After Dr. Zamenhof had expressed his appreciation of this unique gift, the esperantists joined in singing "La Espero," for the last time during the Seventh Congress, and then moved slowly from the hall, saying farewell to friends here and there, with always the clause added by
ciam kun la frazero "Gis Krakovio", aldonita de unu aŭ la alia. Samtempe oni rapide uzis fotografilojn, por lastaj bildoj de Dro. Zamenhof, de konataj esperantistoj, de grupetoj, dum Esperantistaj standardoj flirtis je la fundo.

## Postrongresaj Okazintaŷoj.

Du horojn post la fina kunveno de la ĝenerala Kongreso okazis la malferma kunveno de la Universala Esperanta Asocio, granda organizajo kies anaro multnombre estis reprezentata inter la anoj de la kongreso mem.

Tiu societo, kies prezidanto estas Sro. H. B. Mudie el Londono, kaj kies malferman kunsidon cheestis Dro. Zamenhof, ne zorgas pri ia ajn propaganda laboro sed celas uzi esperanton en praktika vivo, kaj utiligi la servojn de esperantistoj en ciiuj landoj por aliaj esperantistoj, en la komercaj aferoj, vojagado, k. t. p.

Aferoj pri la organizado kaj administrado de tiu granda kaj diversefika societo estis diskutataj, raportoj estis prezentataj, financaj faktoj estis anoncitaj, novaj fakoj starigitaj, k. t. p., La finaj kunsidoj de la Asocio okazis lundon. Detalajn raportojn pri tiuj c̀i kunvenoj oni povas legi en la monata jurnalo "Esperanto," kiu estas la oficiala organo de la Universala Esperanta Asocio.

Esperanto Kaj La Rûga Kruco.
Dimancon matene estis prezentata alte interesa montrajo pri la granda utileco de Esperanto por la laboroj de la Ruğa Kruco. La malfacilajoj pro la manko de lingva kompreno, kiuj malhelpigis la ruĝkrucajn laborantojn en la tempo de plej granda bezono, estis imprese konigitaj dum la Rus-japana milito kaj multaj aliaj okazoj.

Pro tio, kelkaj Ruĝkrucaj administrantoj faris agemajn penojn por enmeti Esperanton kiel postulajon de la servo, kaj esperanta literaturo speciale taŭga por tiu uzo jam estas akirebla.

Por la Antverpena montrajo oni arangis tendojn, ambulancan servon, $k$. t. p. en la Placo Sankta Johano, kaj kelkaj memvolaj "vunditaj soldatoj" estis pretaj por ludi tian rolon en la prezentado. Je la dekunua la kuracistoj,
one or the other, "Farewell till Cracow;" while the kodaks everywhere were in good use, in getting final pictures of Dr. Zamenhof, of various well-known esperantists and of groups of friends, as Esperanto flags waved in the background.

## Post-Congress Events.

Two hours after the closing meeting of the general Congress, the opening meeting was held of the U. E. A., a large and important organization whose membership was well represented among the members of the general congress.

This organization, whose president is Mr. H. B. Mudie, of London, and at whose first session Dr. Zamenhof was present, does not attempt to do any propaganda work, but seeks to make use of Esperanto in practical life, and to make the services of esperantists in all countries accessible to other esperantists in commercial dealings, travel, etc. Matters of organization and administration of this large and many-sided body were discussed, reports presented, financial records announced, new "sections" were established, etc., the final sessions of the Association being held on Monday. Detailed reports of these meetings will appear in the monthly journal, "Esperanto," which is the official organ of the U. E. A.

## Esperanto and the Red Cross.

Sunday morning a highly interesting exhibition was given of the great utility of Esperanto in the work of the Red Cross. The difficulties due to lack of linguistic intercomprehension, which are liable to render Red Cross workers helpless at times of greatest need, on the battlefield of nations of alien languages, were strikingly shown during the RussoJapanese war, as well as on many other occasions. For this reason active efforts have been made by Red Cross workers to have Esperanto introduced as a requirement in the service, and Esperanto literature especially for such use is already obtainable.

For the Antwerp demonstration, tents, ambulances service, etc., had been arranged in the Place St. John, and a number of volunteer "wounded soldiers" were ready to play their part in the exhibition. At eleven o'clock the doctors,
helpantoj, k. t. p., aperis, direktitaj de Dro. Noel el la ruğkruca kuracistaro çe Parizo, Dro. Broeckaert el Antverpeno, kaj ruĝkrucanoj el Antverpeno kaj du aliaj urboj. Tiuj pasis de unu soldato al alia, ekzamenante vundojn, ricevante petojn de la "vunditoj," donante ordonojn, k. t. p.

Cio estis farata en Esperanto kun granda rapideco kaj akurateco, kaj la metodo por komuniki rapide kun neespperantistaj soldatoj kaj ruĝkrucistoj, kaj ankaŭ kun spertuloj de la lingvo, estis efektive montrata. La usona fako de la ruga kruco estis oficiale reprezentata che la Kongreso de Dro. H. W. Yemans, el la Usona Kuracista Rezervarmeo.

## Postrongresaj Vojaĝoj.

Post kiam la kongresa semajno finiĝis, multaj kongresanoj partoprenis diversajn interesajn postkongresajn vojagojn. El tiuj la du plej interesaj al amerikanoj estis la vojağo de la Internacia Scienca Asocio kaj la vojaĝo de la "Nordamerika Karavano." Mallongajn priskribojn pri tiuj du vojagoj, montrantajn la utilon de Esperanto dum vojagado, oni donos en la novembra numero de Amerika EsPERANTISTO.

## La Parolado de Dro. Zamenhof

$\kappa$IEL tradicia malfermanto de la kongresoj esperantistaj, mi permesas al mi esprimi en la nomo de ciuj kongresanoj nian respektan kaj sinceran dankon al lia reĝa moŝto la reĝo Alberto pro la granda honoro, kiun li faris al nia afero, prenante sur sin la protektantecon super nia kongreso. Mi esperas, ke mi esprimos la deziron de ciuj kongresanoj, se mi proponos, ke ni sendu telegrafe nian diversgentan saluton al la regnestro de la lando, kies gastoj ni estas, kaj nian dankon al nia alta protektanto. Mi esprimas ankaŭ en la nomo de la kongresanoj nian koran dankon al la urbestraro de Antverpeno, kiu afable donis al ni sian helpon kaj moralan apogon. Fine mi esprimas nian koran fratan dankon al tiuj niaj belgaj sami-
aides, etc., appeared, directed by Dr . Noel, of the staff at Paris, Dr. Broeckaert, of Antwerp, and Red Cross members of Antwerp and two other cities. These passed from one to another of the soldiers, examining wounds, receiving requests from the "wounded," giving directions, etc., all being carried on in Esperanto with great speed and accuracy, the method of communicating quickly with non-esperantist soldiers and Rell Cross workers, as well as with those proficient in the language, being effectively demonstrated. The United States branch of the Red Cross was officially represented at Antwerp by Dr. H. W. Yemans, of the U. S. Medical Reserve Corps.

## Post-Congress Trips.

After the congress week has ended, many of the congress members participated in various interesting post-congress trips. Of these the two most interesting to Americans were the trip of the International Scientific Association and the trip of the "Nordamerika Karavano." * * * Short descriptions of these two trips, showing the benefit of Esperanto in travel, will be given in the November number of Amerika èsperantisto.
deanoj, kiuj tiel laboreme kaj zorge pretigis nian grandan feston.

Mi uzas ankaŭ la okazon de nia festo, por revoki en vian memoron la nomon de unu viro, kiu havas grandegajn meritojn en nia afero. La prelato Johann Martin Schleyer, kies nomon ĉiu el vi konas tre bone, la aŭtoro de Volapük. antaŭ nelonge festis la okdekjaran datrevenon de sia naskiĝo, kaj estus nepardoninde, se ni ne uzus la okazon de nia nuna generala kunestado por esprimi al li tiujn sentojn, kiujn ni čiuj havas por li. Li estas la vera patro de la tuta internacilingva movado. Antaŭ li oni ankaŭ revis pri lingvo internacia, oni provis labori por $\hat{g}$; sed tio estis nur teoriaj skizoj, palaj senkorpaj fantomoj en la regiono de revoj. Li estis la unua, kiu diris al si: por lingvo internacia mi volas
ne revi, sed labori; dum ĉio cirkaŭe dormis, li estis la unua, kiu praktike kreis la internacilingvan movadon. Volapük ne estis venkita de Esperanto, kiel multaj personoj pensas tute erare; gi pereis per si mem en tiu tempo, kiam la trankvile kaj senartifike laboranta Esperanto estis ankoraŭ tro malforta, por iun venki; gi pereis ne pro sia stranga sonado aŭ pro aliaj similaj kaŭzoj, c̀ar al ĉio oni povas alkutimiĝi, kaj kio hieraŭ sajnis sovaga, tio morgaŭ aperas kiel io tute natura kaj bela; per longa kaj multespeca uzado eć la plej sovaga idiomo de la plej barbara gento iom post iom farigas riĉa, eleganta kaj oportuna lingvo.

Volapük pereis cefe pro unu grava eraro, kiun $\hat{g} i$ bedaŭrinde enhavis: $a b-$ soluta manko de natura evolucio; kun ciu nova vorto aŭ formo la lingvo devis konstante dependi de la decidoj de unu persono aŭ de facile inter si malpaconta personaro. Kiel sur bastono plantita en teron, novaj branĉoj kaj folioj ne povis nature kreski sur gi, sed devis esti konstante skulptataj kaj algluataj. Se ne ekzistus tiu eraro, kiun korekti oni bedaŭrinde ne povis, Volapük neniam pereus kaj ni ĉiuj nun verŝajne parolus volapüke. Sed tiu bedaŭrinda eraro, kiun kaŭzis ne manko de talento kaj de laboremeco, sed nur tro rapida publikigo de la lingvo, sen sufice matura elprovado, -tiu eraro, kiu pereigis Volapükon, neniel malgrandigas la meritojn de gia aŭtoro, kiu la unua potence skuis la mondon por nia ideo; la grandaj meritoj de Schleyer en la internacilingva historio neniam malaperos.

Mi proponas al vi, ke okaze de la festo de Schleyer ni telegrafe sendu al li en la nomo de la tuta esperantistaro nian koran gratulon, nian dankon por lia granda laboro kaj nian deziron, ke li vivu ankoraŭ longe kaj havu la konscion, ke la fruktoj de lia laboro neniam pereos.

Karaj amikoj! Mi staras hodiaŭ antaŭ vi ne esperinte. Car dum la lasta tempo la stato de mia sano estis tro malbona, mi decidis ne veturi al la kongreso en chi tiu jaro. Tamen en la lasta momento mi devis sangi mian decidon, ĉar mi rimarkis, ke la projekto, kiun mi prezentis por diskutado dum la sepa kongreso, ne de çiuj estas guste komprenita kaj eble bezonos klarigojn de mia flanko. Tial
ne miru, ke mi ne prepariĝis paroli antaŭ vi pri ia speciala temo, sed mi tuŝos nur per nemultaj vortoj tiun demandon, kies pridiskutadon dum la kongreso mi proponis al vi. Mi ne antaŭvenos vian decidon por aŭ kontraŭ la diskutota projekto, mi volas nur diri kelkajn generalajn vortojn, por instigi vin bone kaj senpartie preparigi por la venontaj diskutoj.

Ekzistas en nia afero demandoj, kiuj povas esti solvataj ne de iu aparta persono, ne de iu aparta nacia asocio, ne de iu aparta institucio, sed nur de la tuta esperantistaro; ekzemple la demandoj pri nia Lingya Komitato, Konstanta Kongresa Komitato, k. t. p. Se iu volas fari simple konsilajn proponojn pri la interna agado de tiuj institucioj, li povas prezenti siajn proponojn al la estroj de la diritaj institucioj; sed se oni faras plendojn, se oni postulas reorganizon, anstataŭigon aŭ eć forigon de tiuj insti-tucioj,-tiam al kiu oni devas sin turni? Aŭ se aperas iaj demandoj, kiuj koncernas la tutan esperantistaron, sed apartenas nek al la Lingva Komitato, nek al la Komitato de la Kongresoj,-tiam kiu havas la rajton ilin solvi? En sia privata esperantista vivo çiu persono aŭ grupo aŭ asocio estas kompreneble tute liberaj kaj povas agi, kiel ili volas kaj povoscias; sed pri ĉiuj demandoj, duboj aŭ entreprenoj, kiuj koncernas la tutan esperantan aferon, estas nepre necese, ke ni havu la eblon ćiam scii la veran opinion aŭ deziron de la tuta esperantistaro. Esperanto ne estas ankoraŭ en tia felicia stato, ke ĉju povu nur tiri el gi profiton, ne zorgante pri la bonstato de la afero mem: ni devas kaj dum longa tempo ankoraŭ devos propagandi ĝin, kreskigi $\hat{g} i n$, defendi gin kontraŭ malamikoj; sed se ni ne havas la eblon regule interkonsiliĝadi, aŭ se niaj interkonsiligojo, farataj ne en orda parlamenta maniero, ne havos moralan valoron por la esperantistoj, ni similos organismon sen kapo kaj sen manoj, ni nenion povos entrepreni, ni staros senmove kaj malpacos inter ni mem.

Mi ne volas en la nuna momento defendi la projekton, pri kiu vi en la plej proksimaj tagoj diskutos; tre povas esti, ke la projekto havas gravajn erarojn, kiujn via pridiskutado forigos; tre povas esti, ke la tuta projekto montrigos neak-
ceptinda, kaj tiam-vi scias tion tre bone -mi ne penos altrudi gin al vi, kiel mi neniam ion al vi altrudis. Nur pri unu afero mi kore vin petas: kion ajn vi de-cidos,-ni ne fermu nian kongreson antaŭ ol ni en tia aŭ alia formo faros ian arangon, kiu donos al ni la eblon almenaŭ unu fojon en jaro solvi ciujn kolektiĝintajn disputojn aŭ dubojn en lojala interkonsento kaj konforme al la vera deziro de la tuta esperantistaro.

La arango de regula kaj rajtigita kongresa voĉdonado, kiun mi proponis al vi, aŭ ia alia simila arango, kiu eble rezultos el via diskutado, ne estos ia nova institucio kaj per si mem ne şangos la iradon de nia afero; sed ĝi donos al ni la forton de ordo kaj de solidareco. La institucioj, kiujn ni kreis, aŭ eble ankoraŭ kreos, cesos havi la karakteron de ia privatajo kiun neniu subtenas kaj multaj atakas. Ili havos rajton diri al la esperantistaro: se ni estas bonaj, respektu
nin kaj subtenu nin ; se ni estas malbonaj, reorganizu nin aŭ forigu nin. Ciu esperantisto scios, al kiu plej alta instanco li devas sin turni, se tio aŭ alia en la komun-esperantistaj aferoj ne plaćas al li, kaj oni cesos konstante sin turnadi al mi, kiu hodiaŭ vivas, morgaŭ povas ne vivi, kaj kiu cetere havas nek rajton nek deziron solvi ĉiujn disputojn propradecide.

Ni komencu nian feston kaj ankaŭ niajn laborojn, al kiuj ni dediĉu nian plenan atenton kaj senpartiecon. Se el niaj laboroj rezultos la enkonduko de preciza ordo en nian aferon, tiam la kongreso Antverpena estos unu el la plej gravaj inter niaj kongresoj. Tion ni esperu. Ciu el ni havu la firman decidon helpi per ciuj fortoj al la enkonduko de ordo kaj forigo de ĉiu malpaco en nia afero. Kun tiu firma kaj solena decido en la koro ni kriu: vivu, kresku kaj floru nia afero!

## Aldono al la Regularo de la

## Universalaj Kongresoj de Esperanto

CIU decido de Internacia Esperantista Kongreso estas deviga nur por la komunaj Esperantistaj Institucioj oficialaj, tio estas por tiuj, kiuj estas kreitaj kaj subtenataj laŭ la deziro de Internaciaj Esperantistaj Kongresoj aŭ de la decido de la Delegitaro Rajtigita. Por la Esperantistoj privataj $\hat{g} i$ havas valoron nur moralan, montrante al ili la deziron aŭ opinion de la plimulto.

Partopreni en la Kongreso kaj en ĝiaj diskutoj havas la rajon ĉiu, kiu pagis la kotizon kaj submetigas al la kongresa Regularo; sed rajton de voĉdonado havas nur la regule elektitaj delegitoj de Esperantistaj grupoj aŭ societoj.

Kiel delegito estas rigardata ĉiu persono, kiu prezentas al la Kongresa Komitato rajtigan leteron, kiun, en la nomo de la grupo aŭ societo, subskribis gia prezidanto donante samtempe la nombron de anoj de la grupo aŭ societo.

Ciu loka, regiona kaj landa grupo aŭ societo povas elekti po unu delegito por dudek kvin anoj. Malgrandaj grupoj povas, por elekto de delegito, kunigi kun
aliaj grupoj.
Ciu grupo povas elekti siajn delegitojn aŭ inter siaj propraj membroj, aŭ inter aliaj esperantistoj, kiuj partoprenos en la Kongreso. Ciu delegito havas tiom da voĉoj, kiomfoje po 25 anoj havas la grupoj aŭ societoj, kiujn li reprezentas.

La tagordon de la Kongreso fiksas la Prezidanto de la Konstanta Kongresa Komitato post interkonsiliĝo kun la aliaj anoj de tiu komitato, kaj li publikigas gin tri monatojn antaŭ la Kongreso en la Oficiala Gazeto, por ke ciiuj societoj kaj grupoj havu eblon esprimi al siaj delegitoj sian opinion pri la diskutotaj demandoj.

Se ia propono ne estas akceptita en la tagordo, $\hat{g}$ ia aŭtoro povas ricevi de la Kongresa Estraro rajton disdoni gin dum la Kongreso, kaj se ne malpli ol 100 delegitoj subskribas gin kiel diskutindan, la Kongresa Komitato devas enporti gin en la tagordon.

En ciu grupo aŭ societo estas konsiderata kiel elektanta membro de grupo aŭ societo ciiu, kiu pagis jaran kotizon al la Administra Komisio.

## Some Congress Facts

## Official Delegates.

The following governments and nonesperanto organizations sent official delegates to the Seventh Esperanto Congress in Antwerp:
Belgium, represented by Mr. Goemans, general inspector of intermediate instruction.
Brazil, Agenor Augusto de Miranda, engineer of telegraphs.

Chile, Dr. Fraga.
Guatemala, Mr. Marsily, consul at Antwerp.

China, Koey Ping Young, secretary of the Chinese legation in Brussels.

Spain, Captain Josefo Perogordo.
Hungary, Aleksandro Giesswein.
Nicaragua, consul at Antwerp.
Norway, Linar Schibbye.
Persia (name not obtained).
Rumania, the Ministry of Agriculture and Real Estate, reepresented by Mr. Fischer, who also represented the Chambers of Commerce of Bukarest and Galat$z a$.

Russia, the Ministry of Commerce and Industry, by Mr. Nedavisin.

United States of America, Mr. Edwin C. Reed, who also represented the Washington Chamber of Commerce.

War Department, U.S. A., Dr. H. W. Yemans, who also represented theAmericam Red Cross Society.

Bureaw of Standards, Dept. of Commerce and Labor, U. S. A., Mr. E. C. McKelvy.

State of Massachusetts, Mr. Winthrop Lee.

State of North Carolina, Dr. Abraham Rudy.

State of Pennsylvania (by special act of the legislature), Mr. J. D. Hailman.

State of Vermont, Mr. John L. Stanyan.

City Government of Praha, Austria, Jan Biskup, city councilor.

International Institute of Bibliography, Mr. Paul Otlet.

Touring Club of France, Mr. Gabriel.
French Society of Arbitration among
Nations, Mr. Ch. Richet.
International Association of Peace and Arbitration (London), Mr. F. Moscheles.

## Americans at the Congress.

The following is a partial list of those from North America present at the Congress in Antwerp. It was reported that forty-two members of the Esperanto Association of North America were registered, some of them registering during the last few days and therefore not included in the published list of congress members. The following were known to be present :
Edwin C. Reed, official representative of the United States of America (also representing the Washington Chamber of Commerce).
Dr. H. W. Yemans, official representative of the U. S. War Department, also of the Red Cross Society.
E. C. McKelvy, official representative of the U. S. Bureau of Standards (Department of Commerce and Labor).
J. D. Hailman, representing the State of Pennsylvania (by legislative enactment).
G. W. Lee, with credentials from the Governor of Massachusetts.
J. L. Stanyan, with credentials from the Governor of Vermont.
Abraham Rudy, with credentials from the Governor of North Carolina.
Dr. Ivy Kellerman-Reed, Editor of Amerika Esperantisto.
H. S. Hall, Councilor of the Ohio Valley Division, Esperanto Association of North America.
J. M. Geldert, Councilor of the Canadian Division, Esperanto Association of North America.
J. F. Morton, Jr., Councilor of the New York Division, Esperanto Association of North America.
Herbert Harris, Portland, Me.
Dr. D. W. Fellows, Portland, Me.
Miss Julia May Leach, Amherst, Mass.
Dr. John Groman, Utica, N. Y.
Miss Cora L. Butler, Port Richmond, N. Y.

Albert Janssen, Brooklyn, N. Y.
Miss Janssen, Brooklyn, N. Y.
Jos. Silbernik, New York, N. Y.
Miss L. F. Stoeppler, New York, N. Y.
Dr. H. B. Besemer, Ithaca, N. Y.
Mrs. H. B. Besemer, Ithaca, N. Y.

John D. Collins, Ithaca, N. Y.
Miss Delia C. Condron, Washington, D. C.

Clifton R. Linfoot, Washington, D. C.
Dr. W. J. R. Thonssen, Washington, D. C.

Miss Belle C. Saunders, Washington, D. C.

Miss Julia H. Hoffman, Washington, D. C.

Miss E. W. Weems, Baltimore, Md.
Mrs. A. Rudy, Raleigh, N. C.
Miss Ann E. Beattie, Cardington, O. Mrs. H. W. Yemans, Detroit, Mich. Dr. B. F. Simonek, Chicago, Ill.
Mrs. B. F. Simoneek, Chicago, Ill.
Edwin L. Clarke, Canon City, Col.
D. E. Parrish, Los. Angeles, Calif.
H. I. Keyes, Uniontown, Pa.

## Items.

At the time of opening of the Congress there were 1722 members enrolled. Even until the last days of the convention others enrolled, and while the exact figures of the final enrollment are not at hand, it is safe to state that the membership was considerably over 1800.

At the opening meeting the speakers representing the Esperantists of different nations and languages numbered thirtytwo.

The Konstanta Komitato de la Kongresoj for the coming year was chosen as follows:

Honorary Presidents: Dr. Zamenhof and Prof. Boirac.

President: General Sebert of Paris.
Vice President: Prof. Carlo Bourlet of Paris.

General Secretary: Gabriel Chavet of Paris.

Curators of the Congress Treasury: Dr. Mybs of Dresden and Mr. Mudie of London.

Other Members: Dr. Yemans and Edwin C. Reed of United States, and Messrs. Van der Biest and Van Schoor of Belgium.

As told in the story of the Congress, it was decided to create a Commission to bring in a plan for a general world federation. This Commission has appointed a sub-commission to classify all suggestions, and all suggestions must be sent to this sub-commission in Germany before December first. The American member of the general commission is Edwin C. Reed, who will be glad to receive and forward any suggestions.

## Cinematograph Pictures.

One of the up-to-date moving picture theatres of Antwerp took photographs of the opening meeting of the Congress, also of other interesting occurrences, and displayed these to interested audiences of Esperantists and the general public during the Congress week. After that week the films were obtainable for general use, and the firm owning them (Pathe Bros.) are now showing the pictures everywhere. Americans should urge their best local moving picture theatres to obtain and use these films of the Seventh Congress, thus accomplishing the double purpose of seeing for themselves a few of the events of the Congress, and carrying out a new line of propaganda work. (A film costs $\$ 5.00$ and may be obtained at 41 West 25th St., N. Y.)

## Concurrent Resolution

[^1]sand nine hundrer and eleven; and
Whereas, The students and adherents of this language are working to bring about universal peace and a closer union among the races of the world; and

Whereas, Official representatives from many nations have attended these Congresses and will attend the coming one in Antwerp; and

Whereas, The United States Government has been and will be represented officially at these Congresses; and

Whereas, It is fitting that the Commonwealth of Pennsylvania should be officially represented at the Seventh Con gress; therefore

Be it resolved by the Senate of the General Assembly of the Commonwealtlof Pennsylvania (if the House of Representatives concur), that the Governor is hereby authorized and directed to appoint one male citizen of this Commonwealth, skilled in Esperanto, to represent this Commonwealth at the Seventh International Congress of Esperantists, to be held in the city of Antwerp, Belgium, in August, one thousand nine hundred and eleven. Such representative shall serve without compensation from or expense of any nature to this Commonwealth.

## To Non-Esperantists

बSPERANTO, whose Seventh Annual International Congress has been described in this number of Amerika Esperantisto, is by no means an untried experiment. Although only seven annual meetings have been held, the language was first published twenty-four years ago, in a brochure by Dr. Zamenhof of Warsaw, and since that day has steadily gained ground, until it is now fairly well established in every country of the world, and is definitely established in the chief countries of Europe. In this number of the magazine we have told some of the things done all in the one international auxiliary language, in a great meeting of delegates from thirty-two different countries and languages. In the next number we shall tell how advantageous it is to know Esperanto when traveling in foreign lands.
Esperanto is not intended to supplant any existing language. It is not a project for the establishment of a universal tongue, but it meant to fill that great desire for an international idiom, a language which all nations will learn after the mother-tongue, instead of merely obtaining a smattering of some one or more difficult foreign national languages which can be of benefit only in the one or more countries where such language is spoken.

Esperanto is many times easier to ac-
quire than is any national language. It is free from the difficult idioms which trouble the student; it is regular; and there are no exceptions to any of the few rules; it is pronounced exactly as it is spelled, for each letter always has the same sound, and each sound is always represented by the same letter; it has one easy conjugation for all verbs, so there are no irregular verbs.

Esperanto not only is intended for a medium of easy international communication for the man of commerce or science, or for the traveler, but its propagandists also believe that Esperanto has a mission even more important. Esperantists in all countries are making friends in other lands, for even though they may not travel it is a simple matter to obtain the addresses of esperantists in other parts of the world who have mutual interests. As Esperanto progresses and more and more people thus become acquainted with others in the far corners of the world, and learn that they also are truly "human," the contempt for the "foreigner" will become less and the spirit of international good-will is obviously bound to increase.

We therefore invite you who are not yet Esperantists to become members of this great world movement. Obtain a text-book and see how interesting the study is. Join The Esperanto Association of North America, whose mem-
bership is open to any person interested in the movement. Subscribe for Amerika Esperantisto which, in its regular numbers, contains news of the movement among the societies of this and other countries, a considerable amount of good literature in Esperanto for both the student and the proficient Esperantist, as
well as a special department for beginners. Year's subscription is $\$ 1.00$, with which we will give to new subscribers for a limited time, a free paper-covered copy of the the American Esperanto Book. Active membership in The Esperanto Association of North Ameri$C A$ is fifty cents a year.

## To Esperantists

(1)ITH the first of October a new year of activity begins. The importance of Esperanto here and abroad has been steadily increasing, thanks to the work you have been doing. The coming year is certain to be a most important one, a year in which, by pulling together for our common cause, much may be accomplished to establish more firmly the international language in the minds of the American people. First and foremost be sure to keep your name on the list of subscribers of the magazine and thus keep in touch with what others are doing, and at the same time assist to keep it alive and make it grow; for without such a magazine in America which you may point out to inquirers, Esperanto would not appear so strong as it is; patronize the book department of the American Esperantist Company in order that this, the one Esperanto publishing company in the country, may increase, and do more and more advertising and pushing of Esperanto publications; remember that any movement is reckoned, not at the estimated number of adherents, but by the actual enrolled membership of the official organization; therefore be sure to join or renew your membership in The Esperanto Association of North America. This is tremendously important this year because of the bill which has been introduced in the United States House of Representatives for an investigation of Esperanto. It is expected that this bill will come up for consideration in December, and the number of Esperantists
enrolled in the organization will have great weight. If you have not already done so, write your Congressman, asking him to consider carefully "House Resolution 220." Even if you have written once, write him again reminding him of this, about the first of December. Try to get publicity in your local papers. Take material from this number of Amerira Esperantisto, mention the resolution before Congress and any other facts of general interest and send to the editor, being sure to tell the readers that free literature about Esperanto will be mailed upon application to THE Esperanto Office, Washington, D. C., if name, address and stamp for reply are sent.

When you are subscribing or renewing your subscription to any of the various magazines of the country, as "Saturday Evening Post," "Everybody's," etc., be sure to send these subscriptions through The Esperanto Office.. If you are subscribing for several, we can make you the best club prices, and the commissions will add a few dollars to the treasury, yet cost you nothing.

Because of the crowded condition of this number, due to the story of the Congress, the usual departments have been omitted, but the November number will contain the regular news, literary, beginner's and official departments.

Renew your subscription, renew your membership and do everything in your power to bring more members into the movement. The success of the moveMENT DEPENDS UPON THE INDIVIDUAL MEMBER.

## PUBLISHED AUGUST 23, 1910

## A Complete Grammar of Esperanto

Hy Ity Keflerman, $A$ M.. Ih. D., chairman of examinationm for the limpernnto Amociation of North imericin. member of the International I.IN(ivi Iitinir.i-


## A Complete Grammar and Reader in One Book


#### Abstract

A circular recently sent out hy the Britioh Exprante lssomiation sats: " [er. killerman's Grammar of Esperanto is the tirst bu....k on the subjert, which compare in scholarship at all facouraty whth the Grammars existing for other   peranto by senolarly and commercial wolds. ? The Kיlloman diammar has  tions of all wrammatical points. second: Word formation is fulls trathed and sentax ds given due consideration Third: Glammathal thpes ari presentad in    conssenthty illustrated by the use of wods or rowts already fomilat from pre-  rathers rach complete in tiself, and usually as som of ernume interes. Th. mat  the hook surpasses previous wxthows in all the athere fatures amb whtams    $\therefore$ the classification of material. Which enthles the briefest pessible pxplamation."


# D. C. HEATH \& COMPANY 

NEW YORK BOSTON

CHICAGO

For Sale By American Esperantist Co., Washington, D. C.

## The American Esperanto Book

## PRONUNCIATION-

Clearly explained, with keys and exercises. No teacher needed.

## GRAMMAR-

The original international rules. with translation: a rareful analysis from the viewpoint of the person of moderate education.


## EXERCISES-

Forty-two standard international exercines, by Dr. Zamenhof, author of fisperanto: each has vocabulary note's and translation.

VOCABULARIES-
Fisperanto-Finglish. complete. 76 batere: English-Esperante, selected, 54 pages.

Standard Edition, cloth bound, postpaid for $\$ 1.00$
With new subscription to Amerika Esperantisto . . . . . . . . $\$ 1.50$
The same book on thin bible paper, with paper cover, is never sold. $\$ 1.00$
but given free with new subscription to Amerika Esperantisto at $\$ 1.00$

TO Esperanto Clubs, and to responsibe persons wishing to form clubs. we supply quantities of the American Esperanto Book, with magazine Subscription Cards, on account. to be paid for as sold. Nine-tenths find it convenient to keep a supply on hand without investment. Unsold copies are always returnable.

AMERICAN ESPERANTIST COMPANY
607 FIFTEENTH STREET, N. W. WASHINGTON



[^0]:    La Rajtigitaj Delegitoj de la esperantistaj societoj propagandaj, konvinkitaj ke estus dezirindaj,

    1e, Generala organizajo por doni firman bazon al la oficialaj jam ekzistantaj institucioj, nome: la Konstanta Komitato de la Kongresoj, la Lingva Komitato kaj la Akademio, la Esperantista Centra Oficejo kaj giaj oficialaj organoj.

    2e, Unuiĝo de la naciaj esperantistaj societoj, por ilin subteni kaj interligi.

    3e,Amikaj kaj efikaj interrilatoj inter la propagandaj kaj la specialaj, fakaj aŭ aplikaj societoj, kiel ekzemple U. E. A.

    Decidas, ke ili elektas komision por studi la tutan demandon kaj prezenti, dum la Oka Kongreso al la Delegitoj, planon por efektivigo de tiuj deziroj. Tiu plano devos esti publikigita en Oficiala Gazero kaj konigita al la delegitoj almenaŭ tri monatoj antaŭ tiu kongreso.

[^1]:    (This resolution passed by the Pennsylvan ia Legislature, in accordance with which Mr. J. D. Hailman of Pittsburgh, represented his state at the Esperanto Congress in Antwerp, should be carefully read by all who are planning legislative work concerning Esperanto during the coming year.)

    (I)HEREAS, The famous international language, Esperanto, intended to facilitate communication between people and races speaking dif-
    ferent tongues, has been and is making vast strides throughout the world; and

    Whereas, The Seventh International Congress of Esperantists will meet in Antwerp, Belgium, in August, one thou-

