Dakako iza ove načelne borbe vide se tajne oznake dvaju različitih imperijalizama, pa će biti vrlo teško, da se latinske lože odreknu svojih težnja na korist drugih i obratno.


Kao pendant internacionalnog kongresa i paralela poznatog političkog panevropskog kongresa sastadoše se framasuni iz 15 evropskih nacionalnih masonerija i to 12—14. rujna ove godine u Beogradu pod »patronažom« (tako veli učesnički novinarski komunikaci) Internacionalne framasunske unije. Iz službenog se komunikca razabire, da su ovi framasuni obečali podupirati rad Saveza narodâ. Zašto to ističe? Jer Internacionalna framasunska unija hoće da bude moralni voda Saveza narodâ. Stoga je ta Unija i izabraša Genevu za svoje sjedište, te je svoje statute i organizaciju udesila prema onima Saveza narodâ. I sjednice su Unije u isto doba, kada i one Saveza narodâ; framasuna ima u svim odborima i pododborima tog Saveza. Framasun je Willson osnovao ovaj Savez narodâ, pa se sada masonerija muči, kako da uzdrži u jedinstvu tu ustanovu, kada ne može da okupi u jednu falangu sve framasune čitavog svijeta. No pri tome se ipak opaža, da anglosaski framasuni u Savezu narodâ imaju daleko veći uticaj, nego li latinski. Francuski framasuni rade, da dođe do približenja između njih i njemačkih framasuna i tako očuvaju pade franka, i to je bio neki tajni cilj spomenutog sastanka framasuna u Beogradu, te tako framasuni latinskih naroda osiguraju premoć u Internacionalnoj uniji i izmire se s američkim i engleskim framasunima.

Katolička crkva u Kanadi.

Prema zadnjem popisu iz g. 1921. ima Kanada 8.788.483 stanovnika. No zadnjih je godina pred ratom bilo do 400.000 useljenika godišnje, pa da je tako dalje išlo, porast bi bio neobično velik. No mnogi useljenici ili se vraćaju kući iza nekoliko godina ili se presele u Sjedinjene države.

Važno je pri tome to, što su useljenici većinom protestanti. Neko je bilo jako useljivanje iz Irske, sada je vrlo slab. Engleska je imigracija naprotiv porasla na 45%, a škotska na 13%.
Katolička Crkva u Kanadi.

Katolika je bilo g. 1871. u Kanadi 42% od svega pučanstva, sada je samo 38, t. j. 3.389.639. Većina katolika obitava u pokrajini Quebec. Ova pokrajina iman 2.361.199 stanovnika, a od toga je devet desetina katolika.


U pokrajini Quebec svećenici vode civilne matice rođenih, umrlih i vjenčanih. Kada vlada stvara nove općine (municipije), dogovori se s crkvenom upravom, da tako granice nove općine budu iste kao i župe. Devet desetina zastupnika u ovoj pokrajini praktički su katolički, te imaju jaki utjecaj nesamo na legislaturu u Quebecu, nego u federalnom parlamentu u Ottawi.

U drugih je osam pokrajina pučanstvo većinom protestantsko. U tim je pokrajinama rastava Crkve i države, pa svi kult i imaju apsolutnu slobodu. U nekim je pokrajinama ustav iz g. 1867. ostavio konfesionalne škole, kakove su onda posto jale. No ta je klauzula poga-
žena gotovo svagdje; u Novoj Škotskoj oko g. 1872, u Manitobi 1890, u zapadnim zemljama 1905.

Protestanti krivin od gledaju katoličke škole. To se vidi u Ontariju (pokrajina Quebec), gdje su protestanti u većini. Zakon jameć, da će vladati pomagaši i škole vierskih manjina, ali protestanti počeše tumačiti, da se zakon proteže samo na osnovne škole. I tako katolici moraju svojim porezima udružavati neutralne državne »high schools« i sveučilišta i uz to svoje konfesionalne. Uza sve to katolici udružavaju svoje sveučilište u Ottawii i mnogo kolegija. Oblati bl. Djevice imaju spomenuto sveučilište, Isusovci više kolegija u Ontariju, Manitobi, Saskatchewani i Alberta, sjemeništa gotovo u svim kanadskim pokrajinama te irgovačkih kolegija, pensijonata za djevojke katoličke.


Uza sve te neprilike Crkva lijepo napreduje. Tako je g. 1910. odijeljena biskupija Regina od biskupije sv. Bonifacij, a g. 1915. postala je pače posebna crkvena pokrajina. Mgr. Mathieu, nekadašnji rektor sveučilišta Lavalu u Quebecu, prvi biskup i prvi nadbiskup u Regini, pozvao je u svoju biskupiju brojne redovnike i osnovao je dva kolegija: jedan engleski (kojim upravljaju Isusovci), drugi francuski (Oblati). Osnovao je i jednu opatiju njemačkih Benediktinaca u Regini g. 1921.

Od biskupije sv. Bonifacij odjelepiše se g. 1912. u Ruteni, oko 100 tisuća, jer im je sv. Stolica dala biskupa vlastitog obraza. Od iste biskupije odijelila se i nova biskupija Winnipeg, a njezin nadbiskup ovisi izravno od sv. Stolice. I biskupija Edmonton se razvila iz one sv. Bonifacij i odijelila od ne g. 1912. te dobila g. 1916. kao novog sufragana biskupa u Calgaryu. Na sjeveru je g. 1910. podignut apostolski vikarij u Keewatinu, g. 1916. u Yukonu, a g. 1925. apostolska prefektura u Hudsonu.

Na istoku Crkva napreduje. U crkvenoj pokrajini Ottawe podignuta je g. 1913. biskupija Mont-Laurier, g. 1915. biskupija Halleybury, a g. 1920. apost. vikarij u Ontario-Nord. U crkvenoj pokrajini Montreala podijeljene su biskupije Walleyfield i Joliette, u pokrajini Quebeca osnovat je apost. vikarij satona sv. Lovre g. 1905., a biskupija je Gaspe g. 1922. odijeljena od Rimouskia.
Kad bih bilo prikazati potpuni sliku jakosti katoličke Crkve u Kanadi, morao bih navesti sve moguće organizacije i ustanove socijalne i karitativne, a to bi bilo predugo. Najveća jakost naše Crkve leži u župi. Župa je središte svega; nabojnih kongregacija, odgojnih ustanova, biblioteka, dvorana za konferencije i zabave. Župnik je duša svakog nepretka. Pa nesamo da župljan ručnaju na njegovu suradnju, nego i svi ekonomi i vlada. Župska je uprava, rekoše, spasi franuskuku Kanadu. Po selima je župnik sudac, bilježnik, liječnik, učitelj, sve.


A. Dugré D. I.

Kakva je škola bez pouke u vjeri.

Već je 40 godina lajička škola u Francuskoj državna škola. Što je doživjela ta škola? Potpuni bankrot. Da vidimo, kako to crta »Dossier de l'Action populaire«.

1. Načela bezvijerske škole.

a) Protiv Boga i vijere.
   »Mi smo vjeri oteli čovječiju savjest. Time smo u isto doba utrnuli na nebu svijetlo, koje se ne će više moći da zapali« (Viviani, Govori, 8, nov. 1906.)
   »Lajički je učitelj, htio on ili ne, u borbi s Crkvom i to po svome zvanju i radu« (Buisson, Grande revue, 1913.).
   »Čemu da govorimo uvijeno? Hoćemo da uništimo vjeru« (Ahlard, Jeunesse laique, 1914.).
   »Moj je cilj organizacija čovječanstva bez Boga« (J. Ferry).
   »Vazda smo isticali, da je školska neutralnost nemoguća. Ona je bila laž, kojom smo htjeli da umirimo neke bojažljivce, kad smo kovali školski zakon« (Viviani, 1904.).