

Oficiosul romilor din România


Apare la 1 si 15 ale fiecărei luni

N. NICULESCU

## Să ne unim!

Nu odată - decând am înfiinţat Asoc. Uniunea generală a romilor din România - am făcat apeī la toţi fraţii noştri, să ne intindă mâna sii la o laltă să ducem lupta de ridicare a romilor.
Nu odată am arătat cât rău ne face invrăjbirea, ura, minciuna şi calomniile, răspândite fără rușine, fără teamă.

Romii sunt sătui de acei demagogi care caută să facă numai rău Asociatiei noastre.
Răspânditorii şi scopurile sunt prea bine cunoscute.
Dovezi de felul cum am fost inşelaţi la început avem destule.

In corpul ziarului - în numărul acesta - se văd, o parte din realizările făcute de Uniunea noastră.

Nevoile romilor, unirea ssi ar monia pentru o viată mai bună, iată puncte din programul nostru de activitate.
Nu sunt vorbe răspândite fără de rost, ci rod al muncii, dusă numai şi numai pentru binele romilor.
Am intâmpinat greutăti, piedeci, indiferență și răutate în lupta pe care o ducem, dar perseverența şi munca noastră su adus multắ usurare si înlesnire romilor.
Să dăm mână cu mână, să ne unim!

Căci cu unire, cinste, muncă si convingere, vom reusi să ne ridicăm la o stare morală mai bună şi la o viată mai prosperă.
N. NICULESCU Secretar general Misionar al Sf. Patriarhi

## MAREA SÅRBÄTOARE DELA BUZÃU

Sfințirea drapelului filialei locale. Banchetul. Cuvântările.

In ziua de 26 Octombrie 1936, a avut loc sfințirea drapelulu filialei locale a Asociatiei URomânia.
Dela centru au luat parte d-nii: G. Niculescu, - Pressedinte general al Asociației si Voevod al romilor - N. Niculescu, secretar general, Iorgu Niculescu președinte de vârstă, Ilie Diaconu, avocat seful con stea presedintele jud Motti Costea presedintele jud. T. Mare, Vasile Dutan, cassier si intreg comitetul central.
Primirea
Primirea oaspeților s'a făcut in centrul orașului, de față find is Asociațiile locale: a ofițerilor de rezervă, a demobilizaților şi La R-10
La orele 10 dim . s'a format un impozant cortegiu, in frunte cu muzica regimentului 8 infanmai sus, care urmat de câteva mii de romi, au parcurs străzile dela sediul filialei până la Catedrala Sf. Ingeri, unde a avut loc solemnitatea.
Slujba religioasǎ a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu Sfinția Sa Protoereul județului, care a rostit și o frumoasa cuvantare.
D-1 M. Postelnicescu, fost primar, nașul drapelului, bătând prima țintă promite tot sprijinul său moral filialei Buzău, al cărei Președinte de onoare este.

D-1 G. Niculescu, pressedinte general ssi Voevod al romilor din România, spune: , "bătând această tintă promit solemn luptă fără preget pentru binele si ri dicarea romilor ${ }^{\text {s }}$
Apoi urmează baterea celor alte tinte de către cei prezent

La ora 1 p. m., a avut loe la restaurantul ,Impăratul Traian", un banchet oferit celor care au luat parte la aceastà sărbătoaro
D-1 pressedinte general G. Niculescu, luând cuvântul, face cunoscut celor de față programul Asociatiei, program care preverală, culturală o treapta mo rală culturala si sanitara ma buna si spune ca Asociatia re niciun caracter politic
D-1 Iorgu Niculescu, preşe inte de vârstă, face elogiul d-lu G. Niculescu, pressedintele gene ral, care si-a pus munca si ma ales banul său pentru înfăptui rea Asociatiei, reușind ca să or ganizeze filiale şi subcentre î toate județele țării.
D-1 Avocat Ilie Diaconu încunoștiințează pe cei prezenți că la sediul central s'a înființat un serviciu de contencios, al cărui sef este, unde in mod gratuit romii, membrii ai Asociatiei, vor căpăta asistență juridică.
D-1 M. Postelnicescu, prese dintele podgorenilor și naşu drapelului, îndeamnă pe romi la
unire, îi sfătuește să se ținǎ deoparte de asociațiile subversive, să fie buni cresstini ssi cetățeni ai țării.
D-I N. Niculescu, secretaru! general al Asociatiei, arată munca ce se depune la centru si declară că va lucra cu aceeiasi dragoste si râvnă, pentru aducerea la îndeplinire a tuturor punctelor din program.
Urează Buzoenilor spor la muncă şi celor prezenți sănătate.
Termină inchinând pentru M. S. Regele Carol al II-lea, Măria a Marele Voevod Mihai si in treagă Familic Regaľ (Asis treaga Familie Regală. (Asis tenta in picioare, aplaudă fur
D-1
D-1. Crăciunescu, presedin tele filialei Buzău, mulțumește atror pentru concursul acordat prijinind filiala locală si decla a ca va munci şi mai departe ca și până acum.
Mai vorbese d-nii: Motti Co tea, pressedintele filialei T. Ma re; Costică Şoiu, președintele Asociatiei Demobilizatilor; Constantinescu, etc..
D-1. G. Niculescu, presedin tele general al Asociației, închend seria cuvântărilor dă cetire elegramei expediate M. S. Re gelui Carol al II-lea. (Asistența vaționează prelungit).
La orele $5 \mathrm{p} . \mathrm{m}$. banchetul uat sfârșit într'o atmosferă de
N. L. C.


Cortegiul in drum spre Catedrală


## CREZUL NOSTRU

In numărul de față prezentăm fratilor romi, din cuprinsul României Mari, cateva din principatele puncte ale programului nostru.
Program care este inchinat huptei de ridicare spirituală ş morală a romilor din mijlocul cărora fac parte.
Acest program nu este litera noartă, care să rămân pe hârtie. Nu!
Rocem se väd
Asociația noastră, recunoscută Persoană Juridică, sute de filiale infiintate ên toată țara mii de ajutoare ômpărțite celor nevoiassi.
In lupta pe care o ducem nu ne mână dorinti de mărire, de căpătuială saú de interese personale
Nimic altceva decât o afirmare categorică a programului nostru, a crezului nostru
Nu facem politica nimănui şi nu urmărim nici scopuri de ocaNue.
Nu! Luptăm pentru nevoite, durerile şi dorințele romilor, pe care le susținem oriunde şi în fața oricui
Avem alături de noi, in Capitală şi ̂̀n tot cuprinsul Tării, zeci de mii de suflete care gandesc la fel cu noi.

- Nu suntem minoritari şi nici nu urmărim să facem stat în stat.
Nu!
România este țara noastră tară în care ne-am năsout noi şi stnămoşii noştri - religia ortodoxă, credința noastra, iar marele și inteleptul Rege Carol al II-lea, Domnul nostru, сӑruia i-am jurat credintă si supunere pe Drapel, la fel cu toţi supuşii săi.

Țara, Regele şi Credinta!
Treimea sfântă, care e credinta noastră.
Iar sub ea deviza:
Ordine, muncă, sănătate și unire, pentru binele si fericirea Patriei, a noastră şi a celor ce vor veni după noi.
G. NICULESCU

Preşedinte general și Voevod
al romilor din Romania.
Misionar al Sf, Patriarhii

## Informatiumi

D-1 Gh. Niculescu, Voevodul romilor, făcând urări de însămătoşire Marelui Voevod Mihai a primit dela Palatul Regal următoarea telegramă:
,Majestatea Sa Regele, vă multumeste la bunele urări ce hai.
Directorul Secretariatului particular al M. S. Regelui

La urările făcute de ziua Prin cipelui Nicolae, Alteța Sa binevoit să răspundă:
,,Vă multumesc d-voastră şi Romilor din Romania pentru u rările exprimate.

NICULAE
Principe al României
Incepând cu numărul viitor vom face o pagină a provinciei
Cei ce vor sä fie numiti corespondenti să ne trimeatã la repondenti sa ne trimeata la re-

Cu numărul de față ,Glasul Romilor" apare reorganizat. Pe această cale facem un călduros apel către intelectualii cari vor să ne onoreze cu colaborarea, ajutând astfel mișcarea noastră.

La 14 Octombrie a. c., s'au împlinit doi ani dela botezul celor 100 Romi nomazi în Catedrala dela Ploești: la această frumoasă zi pentru romi, a luat parte însusi I. P. Sfințitul Patriarh D. D. Dr. Miron Cristea, dând binecuvântarea si asistând ca naș la câțiva dintre botezați.
,Glasul Romilor", îsi face o datorie de onoare, de a reaminti cu plăcere această zi înscrisă cu litere de aur pe canavaua istoriei romilor din ultimii doi ani si urează Inalt Prea Sfințitului Patriarh, - care a primit cu dragoste mișcarea noastră și a dragoste miscarea noastra si a gratitudinea ce-i purtăm,-viață gratitudinea ce-i purtăm,-viată

La dispensarul "Lupeasca" din Prelungirea Rahovei, 38 D-nii dr. A. Raicovician si Traian Popescu consultă zilnic intre orele $11-12^{30} \mathrm{a}$. m., pe
romii inscrişi în asoc. noastră.

Pe lângă asoc. noastră functionează un serviciu de contentioneaza un serviciu de conten-
cios, al cărui sef este d-1 Avocat cios, al cărui ssef este d-1 Avocat
Ilie Diaconu secundat de d-nii avocați dr. D. Costiniu si Davilla Ventura, cari dau asistență juridică gratuită membrilor noștri.

D-nii G. Bianchi ssi N. Albescu sunt delgatio cu distribuirea gazetei la depozitari şi cu achizitio abonamentelor.

In calea Rahovei nr. 296 ,,Maternitatea Rahová", d-l dr. N. Zlotescu dăa asistență medicală gratuită, membrilor asoc. noastre.

EUG. BUHMAN

## Redactorut gazetei noastr D.l Gh. Eftimiu-Georgescu

Aprobându-ni-se de către 0 or Ministerul Muncii, prin decizia Nr. 133.398, un număr de 500.000 cărämizi a 5 lei bucata, din venitul cărora să putem clădi un cămin ce va cuprinde: maternitate, un azil, un ateneu popular, o sală de bibliotecă, etc..., facem un călduros apel tuturor oamenilor de bine sif autoritătilor spre a ne sprijini, cumpărấnd din aceste cărămizi.

In sala Zolea din cartierul Rahova, Uniunea generală a romi lor, a împărtit alimente, ìmbră oăminte şi lemne la un mare număr de romi nevoiaşi.
Cu acest prilej a fost oficiat și un serviciu religios de către preotii N. Constantinescu şi Sandu Predescu dela biserica Bărbătescu.
La urmă a vorbit d-l Gh. Ni culescu care a urat nevoiaşilo
un an bun şi spor la munca.

Comitetul central al asocia iei , Uniunea generală a romilor", anunță că s'a retras împuternicirea fostului presedinte al filialei Prahova d. Stelian Barbu.

Asociația noastră are în tară 40 filiale si 350 subcentre.
'La sediul central din Calea Serban Vodă nr. 79, funeționează o bibliotecă care împrumută cărţi membrilor la curent cu plata cotizatiei.
Facem cunoscut că nici-o fiială nu are voie sǎ tipărească adeziuni, cărți de membru, chitantiere ssi statute, acestea fiind tipărite ssi distribuite filialelor numai de centrală.

In curând va avea loc sfinirea drapelelor din sectoarele III Albastru de sub presedentiia d-lui N. Costea şi I Galben. Naşi drapelelor vor fi d-nii: colone Panaitescu si colonel Andrei onescu din Inspectoratul gene ral al Jandarmeriei.

In numărul viitor vom publica un reportaj despre ,artisticul si pitorescul ti ganilor", semnat de D-nul profesor George Potra, doc tor in litere si fillozofie.
Anuntăm pe tinerii romi, e evi de liceu, studenti, îunctionari si lucrători, cã începând cu No. viitor vom face o pagină literară la care pot să colaboreze cu încercărilor lor

## IPEL CITIE TOTI ROIIII DIIT TIRA

 FR T T T $\mathbf{T}$ OMIAsoc. Uniunea generală a ro omilor din România, luptă pentru: ,propăşirea tuturor romilor din tară şi ridicarea lor pe tărâmul cultural, moral, social, patriotic și spiritual". Pentru realizarea celor de mai sus Asociația își propune a înfăptui treptat, în limita puterilor sale si î cadrul Constituției Țării: 1. Să cultive între membrii i spiritul de ordine, iubire de Dinastie, respect Legilor și auDinastie, respect
toritătii bisericii
2. Să combată cerșetoria practicată de unii romi, dând orien tări și sprijin ca aceștia să înceapă o viață nouă rezemată pe muncă.
3. Să combată analfabetismul, indrumând la carte pe copiii Romi, să înființeze grădinițe de copii.
4. Să încurajeze talentele care se remarcă pe tărâmul artitic.
5. Să organizeze colonii de co ii, excursiuni etc.
6. Să creieze opere de asistenă, ajutând pe romii săraci, pe lehuzele rome, pe șomeri, etc. 7. Sa organizeze şezători și conferințe educative
8. Să organizeze cooperative de constructii și consum, dând astfel posibilitate celor cu putine mijloace să devină proprietari de locuri și case și să se aprovizioneze cu toate cele neceprovizioneze cu toate cele necesare, dela cooperativele de con-
sum, de unde în baza cărței de membru și a chiatnțelor doveditoare că și-a achitat obligațiile vor putea cumpăra cu un pret mult mai mic ca in comert.
9. Să ia măsuri pentru împroprietărirea romilor cu locuri arabile și de casă, să combată concubinajul.
10. Să îndrumeze pe membrii nfiltrându-le spiritul religios.
11. Să dea ajutoare de nasteindiferent de starea materiala părinților noului născut.
12. Să dea ajutoare de inmo mântare membrilor decedați.
In program Asociația mai a e: protejarea tuturor meseriior și recunoasterea drepturilor uturor romilor, bineînteles cari unt membrii, cari desi sunt a similați de veacuri elementului românesc și se bucură de toate drepturile, nu au fost luați în seamă până acum și cererile lor nu au fost luate în consideratie. Mulți au cerut să li se îndeplinească un lucru la care după lege aveau dreptul și nu au fost satisfăcuți. Astăzi prin președintele nostru general s'a ajuns la rezultatul că suntem satisfăcuți în cererile noastre și ni se acordă acelasi respect și aceiassi atentie ca și fraților noștri români.
Iată așa dar scopul pentru
are in anul 1934, a luat fiintă

Asociatia noastră, recunoscută a 30 Noemb. 1934, Persoană Juridică prin sentința Nr. 117 a Onor Trib. Ilfov Secția I-a C , asociație ce a fost pusă sub conducerea d-lui G. Niculescu Președinte general și Voevod al romilor din România, care pregătește o viață de iubire, înfrăire și dreptate.
Pentru ca să ducem la înde linire cele de mai sus, avem însă nevoe să ne afirmăm
Să strângem dar rândurile, să ne unim!
Cum? Organizându-vă după instructiunile de mai jos.
Veți căuta a vă strânge toț romii din 4-5 comune apropiate la un loc, și veți ține o adunare Dacă numărul romilor din aceste 4-5 comune trece de 200 veți proceda la formarea unui veti proceda la formarea unui
subcentru. Veți alege din sânul d-stră câte un delegat sătese din fiecare comună. (Acesta la rândul său își va alege un ajutor de delegat sătesc). Veți alege apoi: un președinte; un cassier si un secretar.
Aceștia împreună cu cei 4 sau 5 delegați sătești formează comitetul subcentrului. (Presse dintele, casierul și secretarul î veți alege dintre ceilalți membrii ce constitue subcentrul in afară de delegatii sătești).
După ce veți fi făcut toate acestea veti încheia în dublu exemplar un proces-verbal, după modelul următor, îl veți viza la primărie, poliție, pretură prefectură sau postul de jandarmi și ne veți înainta ambele procese la Bucuresti.

## PROCES-VERBAL

In urma apelului de constituire ssi afiliare lansat de Asoc Uniunea generală a Romilor dir România, Persoană Juridică, sediul central București Piața Sf Anton 10, de sub conducerea d-lui G. Niculescu presedinte general si Voevod al romilor din România prin d-l...

Noi romii din comunele.. adunandu-ne azi
am hotărât și decis constituirea si afilierea la sus zisa Asociatie si am format următorul comitet de conducere al subcentrului
comitete ne com conforma în totul statului și regulamentului Asociatiei, in vigoare con form legei Persoanelor Juridice precum și tuturor dispozițiunior date de comitetul central.
Adunarea în umanitate a votat apoi următorul comitet al subcentrului
u sediul în com.
Totdeodată vă facem cunoscut că toți membrii comitetului vor trebui să depună jurămân-
tul în fata preotului. Atât preo-
tul cât și cei care au depus jură-
rământ ce se va face în 2 exemplare. După aceasta veți trimite a București ssi cele 2 exemplare de foaie de jurământ, al cărui model vi-l dăm mai jos:

## PROCES-VERBAL

Astăzi
subsemnaţii membrii subcentrului. liați Asoc. Uniunii Generale a Romilor din România de sub conducerea d-lui Gh. Niculescu președinte general și Voevod al romilor din România în frunte cu d-1
mers la Sf. Biserică
din com....
ața cucerniciei Sale Preotul.... am depus următorul jurământ:

1) Credință și supunere M. S. Regele Carol II, întregei Dinatii și legilor Țării.
2) Dragoste și stimă preşedintelui General si Voevod al omilor din România Gh. Nicuescu, precum si respectarea in otul a statutului ssi regulamentului Asoc. Uniunii Generale a Romilor din România și a deciziilor date de către comitetul central.
3. Credință Sf. Biserici....

Așa să ne ajte Dumnezeu Semnăturile
Sediul subcentrului îl veți fixa in satul cu cei mai mulți omi și se poate mai la centru.
Vă atragem atenția că atât procesele verbale cât și foile de jurământ să fie semnate de fiecare membru cu mâna lui; cei care nu sstiu carte vor semna prin punerea de deget..
In urma primirei proceselor verbale şi foilor de jurământ noi vom trimite cuvenita împuternicire.

Vă rugăm să nu fiți invidioși pe cei din mijlocul d-tră care or face parte din comitet, ci din contra să le dati tot concur sul, căci aceia care vor fi aleşi vor duce sarcina grea si vă vor asculta doleanțele, luptând alături de noi la ridicarea poporuturi de noi la ridicarea poporu-
lui rom la acelaş nivel cu al neamurilor civilizate.

Nu căutați măriri, ci gândițiă la binele tuturor fraților nostri.
Proc. verb. şi foi jm. cum avem din țară peste 350 .
Porniți dar la luptă și Dumnezeu să vă ajute!

Secretariatul General.
P.S. La oraşe sau comune unde numărul romilor trece de 200 , veți proceda la constituirea numai acelui oras sau comună și veți pune in loc de demuna si veți pune in loc de de-
legații săti: trei consilieri si legații sătesti: trei consilieri si
doi cenzori care impreună cu doi cenzori care impreuna cu
președintele, cassierul si secretarul formează comitetul subcentrului din acea comună sau acel oras.

## LALUTARII NOSTRI')

E mult de atunci!
Sunt treizeci ssi cinci de ani si mai bine si-mi este tot atât de puternică impresia - cel putin pentru mine care nu mai văzusem și nici că am mai văzut ca un mort, să fie urmat de lăutari.
Cred, cum că și cel plecat din viața, avusese aceiași meserie. In urma sicriului, dus pe mâini, după care veneau rude niile, o bandă de $15-16$ lăutari,
toți vioriști puși pe două rân-

## Din activitatea noasiră misionarā

«Prin credinṭă nestrămutata in sfanta Bise rică Creştină Ortodoxă sii sub inalta oblăduire a I. P. S. Patriarh Dr. Miron Cristea, pornim la muncă cinstită, pentru emanciparea oropsitului popor rom"
Potrivit punctelor din statut cari prevăd propovăduirea invățăturilor Domnului Hristos am întreprins o vastă propagandă religioasă printre romi după tot cuprinsul României Mari.

In multe părți - unde condițiunile de trai au făcut ca romii să trăiască în mare promiscuitate și unde deci nu putea fi vorba de un nivel spiritual cât de puțin ridicat - am fost întrebați: „noi cărui cult trebue să aparținem?", la care intre bare le-am răspuns deschis si din toată inima: ,,cinstiți pe Dumnezeu și urmați Invățăturile Bisericii Creștine Ortodoxe, căci numai aşa vă veți mântui sufletul". Am fost pretutindeni ascultați și actele pe cari le vom reda mai jos o dovedesc.

In comuna Tinca, jud. Bihor intr'o singură zi am botezat 324 romi, cari n'aveau nici-o credință și cari astăzi merg regulat la biserică.
„Unirea" din 3 Mai 1936, care apare la Timispoara scrie: ,,Romii din oraşul nostru şi împrejuximi s'au adunat în număr mare pentru a asculta glasul trimisului dela centru Nucu Grigore.

Acest delegat a organizat romii din mai multe subcentre şi a format şi la Caransebeș un subcentru.

S'au cetit statutele prin cari de acum înainte: 1) romii nu vor mai cerşi ci vor trăi din muncă cinstită; 2) vor merge regulat la biserică; 3) se vor căsători legitim ne mai trăind in concubinaj". (Vichentie Lupascu).
La Turnu Severin au fost cununate 50 perechi și botezați 20 copii în religia crestină ortodoxă.

Serviciul religios a fost oficiat de chiar P. S. S. Episcop Vartolomeu al Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoți. Căsătoriții au primit în dar câte-o icoană de argint, iar copiii botezaţi îmbrăcămintea respectivă.
(Dimineata 14 V 936).
La Bărbulești-Ialomița, a avut loc o serbare școlară dată numai de copiii romi, cu scop de propagandă religioasă și culturală, la care au luat parte peste 1500 de romi.
(Tempo 2 VIII 936) Tot la Bărbulești a avut loc in ziua de 19 Iulie, cununia a 100 perechi de romi, dintre cari mulți erau trecuțí de 50 ani.
Nassi au fost d-ni miniștrii Aurelian Bentoiu şi PopescuBăleni, prefectul județului.
(Universul 22 VII 936) La Timis-Torontal s'a inaugurat o școală și au fost cununate 50 perechi de romi.
La această sărbătoare a luat parte ssi d-1 dr. C. Angelescu, ministrul educației naționale.
La Satu-Mare au fost cununate de asemeni 100 perechi de romi, cari ne-au urmat sfatul de-a nu mai trăi în concubinaj. Am putea enumăra încă multe cazuri. Ne oprim făcând un călduros apel la romii, cu cari n'am putut încă lua contact până acum, să fie uniți în jurul sfintei Biserici Crestine Ortodoxe, alături de frații noştri români. Acelaş apel îl facem și autoritătilor ca atunci când se vor mai făptui acte ca cele de mai sus să acorde romilor toată solicitudinea, ajutându-i astfel, să se ridice spiritual şi moral şi să fie buni cetățeni ai Țării.
N. NICULESCU

Secretar general la centru si


La Bărbuleşti-Iatomita. Cununia unei perechi. La mijloc, cu ochelari de
soare, D-1 ministru Aurelian Bentoiu.

## PUNERE

 LA PUNCTAducem la cunoștința romilor din Oltenia că d-1 Aurel Manolescu Dolj, care face să apară o foaie „Timpul" la Craiova, nu are absolut nici-o legătură cu asociația noastră şil că titlul de presedinte de onoare al romilor din Oltenia cu care se impăunează și l-a dat singur.
Acest domn ",ziarist" - care in treacăt fie zis nu cuonaşte prea bine nici ortografia - nu urmăreşte decât să-şi facă o situație pe spinarea romilor. Dovadă manșeta din fituica sa, în care „ordonă" romilor din Craiova să voteze lista în capul căreia figurează pentru alegerile comunale.
Acestui domn - cu limbaj cazon şi greșeli de ortografie-romii să nu-i acorde absolut niciun credit. Asemenea d-lui G. A. Lăzărescu-Lăzurică, care a demisionat din Asociația noastră încă din anul 1934, iar acum caută să pescuiască in apă tul bure.
Presedinte general sic Voevod al romilor din România este d-1 G. Niculescu, iar Asociația in fruntea căreia se află d-sa este Persoană Juridică pe ţară recunoscută prin sentinta Trib. IIfov Nr. $11 \%$ din 30/XI/934, deci singura în măsură să numească si să ratifice pe cei aleși ca să lucreze in provincie pentru romi.
Cei care nu vor avea delegaṭii speciale semnate de d-sa sunt niste impostori pe cari î vom chema la răspundere.

> A. U. G. R. R.


D-nul Tică Iliescu
Membru de onoare si presedinte al fillaiei dela HAGA-OLANDA, unul din promotori mişçarrii romilor ssi donatorul bibliotecii asociatiei.


D-1 Motti Costea.
Un om care dela înființarea Asoc. Unuinea generală a romilor n'a lipsit niciodată dela datorie.
Care s'a atașat d-lui președinte general dela primul semnal.
De o mare modestie și o mun că fără preget pusă pentru ridicarea romilor

COOPERATIVEI ROMILOR


## Av. I. Diaconu

Dacă aruncăm o privire re trospectivă, vom constata, că din cele mai indepărtate timpuri şi până în prezent, una din tre problemele cele mai impor tante care au preocupat omenirea și în special pe conducătorii ei, a fost economia politică.
S'a căutat de către conducătorii popoarelor, să se afle care este cauza răsboaelor (care in mod statistic au. loc aproape matematic din 13 in 13 ami ss s'a constatat că ele sunt determinate numai din cauza economicului.
Chiar astăzi starea această critică, economică si criza în care se sbat toate țările, indiferent de faptul că sunt puteri mari sau mici, nu este altceva decât urmarea năsboiului trecut care a sdruncinat din temelie edificiul social.

Ce sunt diferențele de curs a le monedei fiecărei țări, dacŭ nu rezultatul luptei şi consecintele răsboiului economic?
Ce sunt tarifele vamale şi financiare ale fiecărui stat, dacă nu incercări paleative pentru inlăturarea sau diminuarea crize economice?
Dacǎ am studia in mod apro fundat cauzele care au determinat această stare de fapt, vom constata că nu este atât criza economică, ci criza morală, a dică o pierdere a echilibrului sufletesc, care a adus neincrederea in tot ceiace este omenesc.
După ce am văzut cauzele crizei economice, necesită să vedem care ar fi metodele pentru inlăturarea acestei crize atât morale cât şi materiale.
Pentru aceasta vom căuta să aplicăm metoda inductivă, (galileană) la studiul economiei po litice, substituind-o metodei de ductive, de logică abstractă.
Pentru aceasta vom incerca să ne ocupăm mai întâi de individ, după aceia de familie şi în cele din urmă de stat.
Dacă în corpul omenesc una din celule este bolnavă, in mod fatal va avea repercursiuni asu. pra intregului corp şi va aduce o turburare in buna funcționare a intregului organism.
Ei bine, acelaşi lucru se observă şi in stat, care mu este altceva de cât un conglomerat de familii formate din indivizi. Deci in mod logic, implică să găsim metoda adequată individului si familiei şi in mod firesc, ca o consecință a acestui fapt, vom rezolva şi problema statului.
Trebuie să găsim metoda care să ne permită a îmbunătăţi starea economică a familiei și astfel se va rezolva an mod inevi
tabil şi problema economiei st $x$ tului.
Acest rol $\hat{\imath}$ revine cooperativei, care singura poate aduce prosperarea individului şi în mod logic şi a statului.
Prin cooperativă se urmărește, ca cei trei factori ai economiei politice şi anume: productia, circulația şi consumația, să fie astfel organizate, in cât să fie excluşi intermediarii, care nu fac altceva, decât 'să se intercaleze intre aceşti factori și să schimbe echilibrul social prin $\alpha$ ceea că ei fără nici un just motiv îşi însusese un avantaj nemeritat, ceiace aduce in $\bmod f a-$ tal scumpirea viettei pentru consumatori și deci împosibilitatea de achiziție a acestui din urmă factor.
Cooperativa ̂̂şi propune ca să excludă pe aceşti speculanți şi astfel productia ajungând direct la consumator, evident că el nu va mai suporta şi plus valuta care intra in mana intermediarului.
Problema s'a pus de mult, însă s'a studiat şi aplicat in ultimul timp in Italia şi în bună parte ân țara noastră. Mulțumită acestui fapt orice țară va putea fi un stat puternic.
Tininand seamă de aceste considerațiuni, rezultă că: acel factor important care transforma starea actuală de sărăcie intruna mai bună, este cooperatia.

In ceeace priveste Cooperativa romilor, aceasta, adequată felului lor de vieață și in raport cu trebuintele lor, va face ca romii prin propriile lor mijloace, să ajungă la o stare economicä si culturală demnă de secolul in care trăim şi demnă de Románia Mare.
(Va urma in numărul viitor)
ILIE DIACONU
Avocat
Şeful contenciosului Asociaţiei
$+$
Asociația Uniunea Generală a Romilor din România anunță cu părere de rău încetarea din viaţă a societarilor
GRIGORE STEFAMESCU
dela filiala Adjud-Putna

## si

## DIONSIE BIDI

Preşedintele subcentrului Iernit Filiala Târnava Mică
Defunctii au fost printre primii fondatori ai filialelor şi neobosiţi luptători pentru ridicarea romilor,
Rugați-vă pentru odihna sufletelor lor

## CITTIT ŞI RASPRAMOTII GLASUL

ROMILOR

## ADUNAREA GENERALA

## a Asoc. Uniunea generală a Romilor din România pentru anii1 1934-35

La Secretariatul general al Asociației, din Calea ŞerbanVodă 79, a avut loc Duminică 8/XI/936, adunarea generală a Asociației pentru anii 1934-35. Au luat parte d-nii: G. Niculescu, președinte general și Voevod al romilor din România; N. Niculescu, prim vice-presedinte și secretar general; Iorgu Niculescu, președinte de vârstă; Av. Hlie Diaconu, președinte de onoare şi sef al serviciului de contencios, precum şi toți membrii comitetului central, d-nii: Radu Neacşu, Vasile Dutan, I. Dumitrescu, R. Radu, I. Albescu, M. Verdeș, Gr. Niculescu, N. Abagiu, N. Constantinescu; apoi d-nii Tache Pantazescu, presedintele sect. II Negru, Al. Mara (președinte organizator al aceluiași sector), Stan Vasile (preşedinte al secției I din sect. I Negru), precum și d-nii consilieri din sectoare.
Şedința a decurs într'o armonie perfectă.
S'a încheiat următorul:

## Proces-Verbal

In conformitate cu Legea Persoanelor juridice, noi G. Niculescu, pressedinte general și Voevod al romilor din România, conform procesului-verbal de comitet No. 110 din 18/IX/936, am convocat pentru ziua de 8/XI/a. c. ora 9 dim. Adunarea generală a membrilor Asociației conform statutului Art. 18, la Sediul Central al Asociației din Calea Șerban-Vodă 79 Loco.
La această oră neîntrunindu se numărul de membrii cerut de statut, d. G. Niculescu cu asentimentul întregului comitet, și a oelor prezenți, amână ținerea adunării generale pe timp de 2 ore, după care timp se va țin cu orice număr de membri. Ora $111 / 2$ dimineața.
D-1 președinte general şi Voevod al Romilor G. Niculescu, đupă ce ia prezentele declară ședința deschisă, dând cuvântul d-lui Iorgu Niculescu, președin-
tele de vârstă al Asociației care face un istoric asupra activității și mersului Asociației ș dă cetire dărei de seamă.
D-1 cenzor Gr. Niculescu dă cetire, prin d-1 Iorgu Niculescu raportului cenzorilor.
Se votează cu unanimitate de voturi ssi în întregime darea de seamă, bilanțul și raportul cen zorilor.
Adunarea aclamă pe d-1 Iorgu Niculescu președinte de vârstă pentru frumoasa expunere făcută despre mersul Asociației și despre zelui depus de d-l pressedinte general ssi Voevod al romilor din România sic de colaboratorii săi.
D-1 G. Niculescu, pressedinte general, mulțumeşte colaboratorilor care muncesc desinteresat pentru binele asociației și face un mic istoric asupra celor realizate. Deasemenea mulțumește adunării pentru încrederea acordată prin aprobarea bilanțului ṣi a întregei dări de seamă.
D-1 Ilie Diaconu presedinte de onoare ssi ssef al contenciosului face un frumos expozeu asupra programului Asociației.
D-1 Iorgu Niculescu cetește scrisoarea de mulțumire prin care consiliul de administrație aduce d-lui G. Niculescu mulțumiri pentru sacrificiile făcute de d-sa prin punerea în slujba Asociației a ziarului «Glasul Romilor» care este proprietatea d-sale (adunarea mulțumeste d-lui G . Niculescu prin aclamatii). In continuare d-1 Iorgu Niculescu dă explicaţii asupra cooperativei ce va lua ființă pe lângă Asociație, arătând beneficiile ce vor avea membrii ei.
Se dă cuvântul d-lui Stan Con stantin care arată foloasele de mai târziu ale Asociației şi promite a scoate o antologie a muzicanților romi, punând munca sa in serviciul Asociației și a idealurilor urmărite de ea.
Se procedează apoi la alegerea noilor membrii in consiliul de administratie in locul celor excluṣi.

Se alege ca vice-presedinte d-1 Alex. Mara in locul d-lui N. St. Ionescu.
Adunarea, in unanimitate, alege consilieri pe d-nii: T. Pantazescu, Gr. Niculescu, Mitoi Alexandrescu și Alecu Ionescu.
Se rê̂noeste mandatul d-lor Petre Dumitrescu și Niculae Constantinescu in calitate de cenzori titulari şi d-lui Grigore Niculescu ca cenzor supleant.
Se alege ca cenzor titular d-1 Ion Albescu și ca cenzori supleanți d-nii Manolid, Ene și Gheorghiu Cristache.
In urma celor expuse de d-1 președinte general adunarea ratifică alegerea d-lor Iorgu Niculescu ca presedinte de vârstă, a d-lui Ilie Diaconu ca sef al contenciosului ssi preşeainte de onoare și a d-lui Constantin Stan ca membru de onoare.
Se pune la vot completarea art. 34 din statut și se admite, completându-se articolul după cum urmează:
Art. 34. - Primul comitet de direcție al Asociației nu se poate schimba de adunarea generală pe timp de 10 ani , cu drep de prelungire pe alți 10 ani.
Acest articol va fi nemodifi cabil pe acest interval de timp. Primul comitet de direcție se compune din: Préședinte d. G Niculescu; prim vice-presedinte d. N. Niculescu; vice-președinte d. Alex. Mara; consilieri: d. Ra du Neacsu ssi Vasile Dutan.
Se pune la vot modificare art. 29 din statut și se admite de către adunarea generală următoarea completare:
Art. 29. - Membrii consilier ai Comitetului Central se aleg pe timp de 5 ani, cu drept de prelungire pe alți 5 ani.
Prin acesti membrii se ințeleg restul consilierilor care complectează primele 5 persoane din comitetul de direcție, pentru formarea consiliului central de administrație.
Adunarea generală ia sfârşit la ora $11 / 2$ p. m.

## Tabloul comitetului central

1) G. Niculescu Președinte general şi Voevod al romilor din România. 2) N. Niculescu Prin Vice-Pressedinte și secretar general.
2) Vasile Duf̣an, consilier ṣi casier central.
3) Radu Neaç̧u, consilier. 5) Mara Alexandru " 6) Ion Dumitrescu

## Radu G. Radu consilie

 9) Ion Constantinescu" 10) Grigore Niculescu si cenzor suplent.Ni cenzor suplent. 11) Ion G. Constantinescu consilier 12) Mitoi Alexandrescu 13) Ion Albescu consilier şi cenzor titular.
SEFI DE SECTOARE

1) Grigore Niculescu 2) Nae Costea
2) Tache Pantazescu
3) Vasile Stan-Bulgaru
I. Dumitrescu consilier

4) Marin Verdes consilier.
5) Alecu Ionescu
6) N, Constantinescu" "enzor. 17) Petre Dumitrescu
7) Manolidi Ene cenzor-supleant 19) Gheorghiu Cristache cenz.-sup1. 20) Gr. Niculescu $1 I$ consilier-supl.
8) Gh. Ionescu 22) Nae Abagit
9) Nae Abagiu


Radu G Radu consilier

- TIPOGRAFIA CĀRŢILOR BISERICEŞTI, - C. 229.


Radu Neacșu consilier

v. Stan-Bulgar pressed. sect. I


Gr. Niculescu cenzor

esed. sect. II Negr

## BALURILE ASOCIATIEI

In seara de 24 Ianuarie a avut loc în saloanele ,,Gib" trapressedintele general al Asoc. ditionalul bal al Romilor, care a fost patronat de d-nii ministri: D. Iuca, V. Bârcă şi Gabriel Marinescu.
Muzica și Jazzul Reg. 8 Gră-
niceri si 5 tarafuri de lăutari au delectat asistenta cu cele mai antrenante dansuri, iar în timpul pauzelor s'a desfăsurat un frumos program artistic.
Regină a fost aleasă d-ra Ida
Regina a fost aleasá dela Sibiu care a primit frumoase daruri.
La cest bal au luat
legați din toată țara.

La 27 Februarie în Sala „To-
mis" comitetul central a organiUniunea generală a Romilor din România".
Intr-o atmosferă de caldă intimitate s'a petrecut până la orele 5 dimineata, in acordurite jazzului condus de maestrul Nae Costea si ale tarafului Gore Ionescu.
Au fost alese 2 regine cari au primit câte un mărțisor de aur.
$\qquad$
La Mediaș a avut loc în seara de 23 Februarie, în sala ",Strugurele", balul romilor din jued. Târnava Mare organizat de cemitetul județului in frunte eu d-1 Motti Costea, președinte.
Balul a avut un frumos sueces moral. zat balul ,,Mărtisorului"" sub pa-
tronajul "d-lui Gh. Niculescu,
REP.

## Bun şi eflin

Toată lumea s'a convins că mărfurile dela magazinul de manufactură

GH. FUNDANESCU
Strada Carol Nr. 66
n'au rival. Incercati și D-voastră și vă veti convinge.

## Produsele Moril HERDAN

sunt indiscutabil cele mai bune

# Purtaţi numai încălłăminte din <br> FABRICILE „MOCIORNITA" Eftină şi solidă 

Th. Atanasiu \& Co. Societate Anonimă
Strada Carol 76-82 La ,"Vulturul de Mare" cumpără oricine.
Este constatat că are lucruri fine.
Modelele ce le expune, Sunt preferate de întreaga lume

## FHORARHA

La "Cristina"
Piata de flori
Bogat asortiment de flori naturale sil artificiale
Jerbe, buchete, coroane
sier central
BUCURESTI

