$\mathrm{P} \rightarrow$
$(2)$

3

W





D 0
IZBY EDUKACYI PUBLICZNEY.
$\qquad$
Do nieszczęśliwym Oyczyzuy paszéy upadku, iako inny fan Obywateli, tak i flan Nanczycielski pod rózzyıni Pa nami, róźnego doznawal losu. Szkoly zagarnione przez Prusy, naywięcéy od. mian dozoaly; a odmiany te nie były wsze. dzie iednoftayne, lubo może do iednegoż celu zmierzaly, to ieft, do iak nayprẹdszego przerobienia Polaków na Niemców. O przykre wspumnienie nierozsadnego zamiaru! Dzieło tylu wieków chciano wo przeciągu lat kilku obalić, i nowe ra iego mieyscu wyftawić. Maie. mano, ze latwo i ięzyk i krew Polska zniemezeie. Ale charakter narodowy Polakow nigdy się lepiéy oddzielnym nie wydar, iak kiedy imie Polaków ftrácili.

Do iedoegoż zamiaru dążący, ale w śrzookach rózniący się Pruscy Mini. strowie, w iedném mieyscu calkiem u. suwali od Sz 1 Polskich Nauczycieli, w drugiem ich na pól z Niemieckiemi mie.

$$
A_{2}
$$

szali, w inném nakoniec ieszcze do czasu wszyftikich dawnych, z odmiana tylko rządu wewnętrznego, zoftawiali.

Minitter Departamentu Plockiego i Białoftockiego powodowany podobno bar. dziéy oszczędnością, aniželi innéni po. budkami, powziął myśl chwalebną, Szko. ly Polskie zwolna przeiftaczać, i od. miany do nich przez Polaków zaprowadzac. Tym koñcem sprowadzal Nauczycieli Yolskich do Berlina, a poźniéy do Hali, aby ci, poznawszy sklad szkól tamteyszych, i więzyku niemieckim u. mocniws szy się, za powrotem swoim szko. ly Polskie na wzor tamtych urządzali.

W liczbie wezwanych do Berlina i iam się znaydowal. Chęć ftania się użytecznym Kraiowi, przy wszelkiéy zmianie, skłoniła mie do przyiecia propozycyi rządowéy, gdy mi po drugi raz u. ezyniona zoftata. Nie przestaiac na pozmaniu Gimnazyów Berlińskich, które naygłównieyszym mialy bydẑ moim celem, odprawilem whasnym kosztem mada podróz do dalszych prowincyy Pruskich, do Saxonii it.d. na zwiedzenie szkól róźnego gatunku sławniéyszych. To dało mi sposobność czynienia uwag nad Szkołami Polskiemi w porównaniu do Niemieckich.

Kiedy teraz kray nasz cudem wskrzeszony, Edukacyą publiczną bierze za ieden z naypierwszych swéy troskliwości przedmiotów ; tedy i ia powodowany chęcią služenia czém mogę Oyczyźnie, zebrawszy uwagi moie nieco porządniéy, ośmielam się pod sąd one Zwierzchności, do ulożenia planu mianowanéy, przed. stawić.

Daleki iestem od uprzedzenia za ich wartością, i nie zakładam sobie innéy z nich chluby nad tę, aby mogly doyrzalszym dowcipom dadź pochop, do wydobycia z nich prawd licznieyszych i gruntownieyszych. W tém o nich przekonaniu nie powazam siẹ podawać ich drukiem na widok pablieznos̉ci, (ile że nie są dosyć, ani co do rzeczy, ani co do ftylu wypracowane), chyba gdyby taż Zwierzchność znalazla, iź są zdolne podać uczonym naszym do roztrząśnienia i wyiaśnienia materyą, która ich mało dotychezas trudniła.

Dan w Plocku dnia io. Pá́dziernika 1807.
X. Szweykowski

Professor Szkót Ptockich.

## IZBA EDUKACYINA.

Maiac sobie przestane dzieto od ơX. Szzeykows kiego, pod tytutem „U Wa. gi nad wy2zzemi Szkotami Polskiemi, w porównaniu do Niemieckich,, a znayduizc wniem mysli rozsqdine i poż̀tec:zne, które dowoaza, iz̀ Autor tuczy do ciagtego dośsiaidczenia, nippospolita Szkót zagranicznych znaiomost' ig gepo ti rozsadek; ósiviadcza onemu, iz mie tylko podanie tego dzieta drukiem do wiadowosic publicznéy, zgadza sie z mysla ơzby $E$ dukacuynéy, ale go navert do tego za heca. A na doovod szacunku swero dla hutora i na zalete dziela, uponeażnia go, do polożenia Listu tego na czele dziela.

Dan w Warszauie, na Sessyi ơzzby, Edukacyynéy dnia 15. Stycznia 1808. Roku.

Stanislaw Potocki S. W. Prezes.

## TREŚĆ TEGO DZIEŁA.

## Wstęp. Uwagi ogólne.

Preestroga. 1 Liczby oznaczaia punkta, niby paragrafy, z których się to pismo sklada.

Reforma Szkól Polskich przez Kommissyq Edukacyyna - Gey cel. 1-2. - $U_{-}$ przedzenie rzqdu Pruskiega wzgledem nich - Skutki tego - Zdanie o nich P. Gedike. 3-4-5. - Reforma Szkót Pruskich w czém odmienna. 6. - Potrzeba Zwierzchności wszystkiemi Szkolami zàwiaduiqcéy Wada szkút Pruskich. 7-8. - Granice urzqdzeń powszechnych, aby nie tamowaty dazenia do doskonatości. 9. - Zamiar te. go dziela. 10.

## ROZDZIAL I. Plan Nauk.

Co obeymować ma plan Nauk? - Czego nie obeymowat Plan Kommissyi Edukacyynéj? 11-х2. - Zlè wrobrażenie szkút $z$ ich nierozgraniczenia, a stqd złe skutki. 13. - Wprzepisywaniu przedmiotów uczenia, czy można teraz miéć też same, co dawniér zamiary? 14.

Uwagi wzgledem szczególnych Nauk: ktôre i iak byty dawane? Które Akademii zostawić; które na nowo zaprowadzić. które rozszerzyć, których dawanie poprawic należy? od 15 do zo.

## ROZDZIAE II. Nauczyciele.

Warunki dobrych Nauczycieli - Gch wybór - Usposobienie. $31-32-33-0$ spólnych Seminaryach dle wszysckich uczqcych. 34. - O liczbie Nauczycieli. 35. Szkoly o $3^{\text {chi }}$ i 4 ch Klassach i tylu̇ Nauczycielach. - Mysl o nich rzqdu Pruskiego. 36-37. - Odostateczném opatrzeniu Nauozyoieli. 38. - Pensya uczacych wstanie Akadémickım - Ichurzadzenia wewnetrzne - Dodatki do pensyi pierwiastkowéy Emeryuura. 39-40-41. - Stan uczqcych w Zgromadzeniu XX. Piiarów - Przez to Zgromadzénie może sie naytatwiéy oświecenie rozszerzać. 42-43. - Czy pensya może bydź na dlugo stala? 45. - Czy można mieć dostatecznq liczbe Nauczycieli? 46. Powiększenie Funduszów - Oszczędzenie ich. 47-48.

## ROZDZIAL. III. Pomocy.

Galich potrzeba pomocy wuczeniu? Ych niedostatck - Oszczedzenie ua nie
wydatkow a dawnyoh funduszów. 49-5 $-5^{1}-52$.

## ROZDZIAL IV. Metoda.

Co iest cecha Nauczyciela? - Rozdzielenie nauki o dobrey Metodzie na sposób postepowania zuczniami, $i$ onych uczenia. 53-54-55. - Wnioski z warunków dobrér Metody. 56. Zbicie zarzutów przeciwko sposobowi rozbiorowemu. 57. - Rozbiór w uczeniu dwoisty, krórszy albo zwyczayny, i dluższy albo Sokratyczny - Który gdzie stuzy? 58-59 - Skqd wady Szkót naszych przeciwko dobrey Metodzie? - Uczenie sie na pamięć. 6o-6r. - O dwoistych Xiażkach elementarnych, ich czestem poprawianiu. 6£. - Zte skutki dyktowania lekcyy w szkole Co na to mieysce wprowadzić zgodnieyszego $z$ dobra Metoda? 63-64-65-66. O dawaniu ięzyka Łactískiego - O poznawaniu dawnych Autorów - Ulatwienie tych przedmiotów. $67-68$.

## ROZDZIAL V. Klassyfikacya.

O liczbie uczniów w'jednéy Klassie. 6g. - Zle skutki Klass statych. 70 - Korzyści z rozłozenia przedmiotów na osobne godziny. 7 I .

## ROZDZIAL VI. Srzodki pilności itd.

Okarach. 7e - Emulacyi. $73-$ Dozorze dzieci za szkołq. 74 - Promocyi. 75 - O Examinach. 76 - Opótrocznym Popisie i Kursie nauk. 77 - O Nagrodach. 78 - Cenzurach. 79 - Cwiczeniach ciala i spólnych zabawach. 80 - OLokacyi. 81.

## ROZDZIAL VII. Dozory.

Dozór mieyscowy każdéy Szkoty. $8^{2}$ Dozor rady Akademicznèy. 83 - Obrady Nauczycieli. 34.

Szkoly, i wszyfikie iednym duchem ożywiła. Ogloszony dla Szkół Statut tém się nieiako ftał dla nich, czém byly dla nowo ftworzonego świata wyrazy: fat lux. Umilkły przesądy przed powagą Kraiowéy Żwierzchności, a przed światlem prawdy, które iey uflawy otaczało, zniknęły.

Z zadumieniem usłyszeli uczeni Europy, iż Polacy, którzy w tylu względach innym narodom dali się wyścignąć, w urządzeniu iednak Edukacyi iednym poskokiem nagłym wszyftkie wyprzedzili. Oni pierwsi w Europie utworzywszy osobną Magiffraturę szkólpą, założylí Szkoły Narodowe; Oni pierwsi i podobno iedyni dobra po-Jezuickie na fundusz oświccenia kraiowego przeznaczyli. Co Francya dopiéro pod Napoleoném W. do końca doprowadziła ; co nie dawno w Rossyi zaczęło iednać sławę Alexandrowi; to Polska przed lat zostą wykonała. Urządzenie szkòł Rossyyskich, iest naśladowaniem Statutu Szkół Polskich, z przyftosswaniem do Niemieckich Gimnazyów, a Licea Francuzkie, niektóre xiążki robione niegdyśs dla szkół Polskich, prayięły za Elementarne u siebie.
2. Z urządzenia Szkól Polskich moz̉na się łatwo domyślać, iz̀ plan Kommissyi Edukacyynéy zamiérzal szczególniéy oświecenie Obywsteli wzolędem wad dawnéy Konftytucyi Kraiowéy, i przysposobienie do przyięcia z cza-
sem nowéy. Uczeni Francuzcy których wiadn mości doszły urządz̧enia szkół naszych, i niektóre xiążki Elementarne, przepowiadali pomyślną przyszłość dla Polski. W rzeczy saméy, w przeciągu lat zoftu odrodzili się Polacy co do sposobu ich mýślenia. Ocknął się caly Naród, iak gdyby z ciężkiego letargu, poftrzegł stan swóy niebezpieczny, poznał potrzeby, i chwycił się śrzodków, iakie mu rozum do iego ratunku wskazywał. Ale na ówczas działo się znim, iak z człowiekiem, który osłabiony na ciele przez życie mierządne, lecz mędrszy na umyśle przez smutne doświadczenie, poznaie nakoniec swoie obłąkanie, chce szczerze wszyfiko złe naprawić, flanowi odtąd surowsze dla siebie prawidła, i czyni, co moze, dla pokrzepienia sił swoich. Ale wlaśnie w ten sam ezas', kiedy iuz̀ sobie naylepszy plan życia uložył, śmierć go okritan z poórzód zyiących porywa.
3. Rzecz dziwna, iż naybližsi nas sąsiedzi Prusacy, naymniéy o reformie Szkół naszych, i o tak wiélkich iéy skutkach wiedzieli. Sławny Buisching, który piérwszy iedno z Gimnazyów Berlińskich dźwigać począ̧ na ftopień szkoly uczonéy, egłosił ią był po części publiczności Niemieckiey; ale wzgarda, w jakiéy na ówczas imie Polaków zoflawało «u obcych, malo wiary ogloszeniu iego zjednawszy, fatwo onoz̀ w zapomínienie podała, Na-
gły poftępek, iaki północne Niemey, korzy* fiaiąc $z^{2}$ pokoiu, uczynıly były w Naukach, utwierdził i powiększył uprzedzenia względem Polaków. Rozumieli Prusacy, iz tylko dla nich zaiaśniało słońce XVIII. wieku; sądzili, iż Polacy którzy nie mieli Fryderyka IIgo, i od dawna takimi byli, i na zawsze takimi zoftać byli skazani, iakimi ich tenże Fryderyk w dziełach swoich odmalował. Uczem Pruscy więcéy wiedzą o mędrcach Indoftanu i Mogalu, aniz̀eli o Polskich Pisarzach. Krasickr, którego niektóre dziela są przelożone na ięzyk Niemierki, winien był swóy dowcip, zdaniem niektórych Prusakós, obcowaniu z Fryderykiem. (A więc i wy uwielbiciele Woltera, cofniycie wasze pochwaly, widząc praw. dziwe \&́rzóllo iego slawy).
4. Uprzedzenie w ogólności wzgledem o* świecenia Polaków, bardziéy moz̉e, aniżeli polityczne widoki, było przyczyną wypadków niepomyślnych dla niektórych szkół Polskich pod raąd Pruski zapadlych. Wszyscy Nauczyciele Polscy, byliby zapewne iako niezdatni gddalonymi zoftali, gdyby toż uprzedzenie nie wyftawiało z cirugiéy ftrony obawy, iz niedoyrzalośé Polaków mogłaby bydź przeszkodą do urządzenia wszyftkich szkół razem na wzór Niemieckich. Dziwiono się w Berlie nie słysząc Nauczycieli Polskich mówiących beztrudności ięzykiem łacińskim, i bez tych
UWAGI OGÓLNE.
błędów, iakich się spodziewano po nich, w tém mniemaniu, że w Polsce sama ieszcze zepsuta łacina panuie. Wizytatorowie wydawali o Szkolach Polskich wyroki pierwéy, nim wizyty zaczynali, i akta ich obszerne przy krótkiém bawieniu się, na domysł po większéy części byly pisane. Gedike ten wzór dobrych Nauczycieli, który Gimnazyum swoie po Büschingu do naywyźszéy sławy doprowadził, oddał sprawiedliwość Szkołorm Polskim, lubo ich może w zupełnéy ich doskonałości nie widział; bo od czasu rewolucyi, rzadko które powrócily do swoiéy pory zupelnéy. Wyznał on, iż wiele ieft ieszcze szkól w państwie Pruskiém, które się z Polskiemi równać dobrocią nie mogą, i że Matematyka lepszym sposobem dawaną była w szkołach Polskich, aniżeli w Niemieckich. Mąż ten nie był wprawdzie, wielkim matematykiem, niz̉sze tylko części znal tey nauki; ale co do sposobu uczenia, nikt się lepiéy nie znał nad niego. Wytknąwszy niektóre wady szkół Polskich tenże Wizytator twierdzit, iż przy nie wielu odmianach, pomocy tylko rządowéy potrzebuią wich opatrzeniu, aby się zrównaé mogły z naylepszemi Niemieckiemi. Papport iego zabezpieczył byt wielu szkół Polskich, osobliwie XX. Piiarów.
5. Zdanie tego tak zasluz̉onego w dzieiach szkólnych Méza, było ze fwszech miar
sprawiedliwe. Dzieło przeszłéy Kommissyi Edukacyynéy, choćby swego, czasu naylepsze, nie mogło na zawsze zoftać doskonatém. Bylo ono piérwszą probą w tym rodzaiu, było układane ftosownie do ftanu ówezesnego Polski; może wiele zbawiennych zamiarów, iakoto względem szkół mniéyszych, zoftawiono było dalszemu czasowi; może też wydane przepisy nie wszędzie ieszcze flosownie do myśli prawodawców wykonanemi były.
6. Szkoly wyższe Niemieckie, a mianowicie Pruskie, długo tak, iak nasze, były tylko szkołami łaciny i to częfo zepsutéy, i malo co piérwéy od naszych przerabiać się na szkoły Nauk zaczęty. Ale szkoly nasze uftawą Kommissyi Edukacyynéy, nagle i razem na wysoki ftopień wzniesione, na nim iakoby iuz naywyźszym ftanąwszy, długo żadnego prawie do dalszéy doskonałósci dagżenia nie mialy. Szkoły przeciwnie Niemieckie, nie miały wprawdzie przepisów Zwierzchności rządowéy, ale ciągle choć zwolna, do doskonałości dążyły. Wiek złoty dla nauk w Niemczech półno cnych, zachęcenia Panuiących, obudziły gorliwośé przełożonych szkỏł mieyscowych. Pisma Loka i Roussa znalazły w Niemczech naśladowców. Basedów piérwszy przykładem i pismami zaczął poprawę Szkół Niemieckich. Ale poprawa iego miała za cel głównieyszy szkoły niz̀sze. Majorętto, Resewitz, Gedike, Kam-

UWAGIOGOLENE.
We i wielu innych podniestli do wysokiego flopria sztuke wychowania i nezenia, i one wreqdzie umieiętności poltawili.
7. Dążenie nieuftanne do doskonałos̉ci, honor czyni szkołom Niemieckim. Niektórzy poczytuią ie za skutek nieograniczonẻy pran wie wolności nauczycielów, żadném prawem, žadném urządzeniem powszechnèm nieścieśnionéy. Dlatego sądzą ciz̀ sami, Zwierzchnośe prawodawczą nad wszylikiémi razem szkołami za niepotrzebną, a nswet szkodliwą. Wszakze wniosek ten ieft niesprawiedliwy. Bo iako nie każle prawo cywilne, ieft przeciwne wolności osobiftęy każdego, ale i owszem onę zaberpieczać powinno; tak mogą bydź prawa szkolne powszechne, zupelnie zgodne z wolnością osobom uczącym przyzwoitą. Czuwanie zas̉ Zwierzchnos̉ci naywyz̀széy nad wszyfikiemi spólnie szkolami, potrzebne ieft nieodbicie, tak wwaględzie mor lnym, iak politycznym. Nie każdy dobry i umieiętny człowiek, ieft oraz dobrym i umiei tnym obywatelem; a dobro Narodu połączenia tego wszy. ftkiego wymaga.
8. Szkòły Niemieckie że nie maią osobnéy dla wszyftkich spólnéy Zwierzchności, ko* ryyftały z wydoskonalenia pedagogii wfopniu bardzo nierównym, albo w miarę ich funduszów, albo w miare gorliwości i zdatności ich
rządców mieyscowych; tak dalece, że gdy fedne w wrzględzie literackim služyć mogą za wzór godny naśladowania, inne na dawnym ftopniu niedoskonalości zoftaią. Co wiẹksza, ftan szkoł i i naylepiéy uposażonych i urządzonych ieff nieftayy, ale wraz zodmianą rządców raz kwitaie, drugi raz upada. W pańftwie Pruskiém Konsyftorz duchowno-szkolny, miał wprawdzie zwierzchność nad szkołami osobliwie niżzzemi, ale tylko fundacyi Królewskiéy, i nie we wszyftkich prowincyach. Inne od Magiftratów miaft, inne od Minifirów i Kamer zależaly. Dlatego też szkoly Rruskie nie były i nie są narodowemi. co ieft naywiększym zaszczytem szkól Polskich. Dlatego mieszkańcy róźnych prowincyy Pruskich nawet dawnieyszych, nie uważali się iako synowie iednéy oyczyzny, ale iako obywatele oddzielnych narodów. Dlatego podobro nakoniec, w tak latwym i naglym Pruss upadku, nie widziano podobnych patryotyzmu dowodów, iakie się widziéć daly w upadku i powftaniu, choć tylą nieszczęściami skolatanéy Polski. Szkoły tylko militarne Pruskie zdiawaly się napawać duchem narodowym przyszlych officerów; i ci tez̀ choć z różnych narodów zebrani, sdowati się nieco okazywać gorliwości. O szczęşliwa myśli ożywiania iednym duchem Obywateli! w czasie kiedy ich wyobrażenia iedne się profuią, drugie rodzą; kiedy ich wladze doskonalag się i umacniaiag
đon przyszłych dzialań; kiedy ich skłonności i namiętności urabiaią się, iako podniety przyszłych ich czynów.
9. Wszakże co z jednéy firony ieft zbawienne, to z drugiéy moźe bydź szkodliwe, kiedy swe granice przechodzi. Jako nauki i satuki inne coraz się doskon lą proy powszechnym poltępku oświecenia; tak też i sztuka wychowania i uczenia, czyli Pedagogika i Dydaktyka, nie może i nie powinna na iednymże flopniu zoftawać: a ffąd wypada, że Zwierzchnoáś naywyższa szkólna, nie może iednych raz na zawsze urządzeń ftanowić, ieśli niechce dąźenia do doskonsłości tamować. Szkoly Polskie tém celowały pograniczne, że bydź złemi i bardzo medoskonalémi nie mogły; te zaś tém były nad nie wyższemi, że się do ftopnia nieograniczonego doskonalić mogly.

Kommissya Edukacyi zoftawiła była wprawdzie Nauczycielom wolność czynienia poItrzeżeń i przełożeń przeciwko ultawon swoim w Statucie szkólnym przepisanym; ale tey wolności niewielu podobno uźyło. Uszanowanie zapewne dla iéy dzieła, wftrzymywało i naydoświadczeńszych Nauczycieli od ich rozbierania. Obrady ich domowe nie dosyć miaty wskazanych materyy do rozwagi, aby ich czefto na ten przedmiot sprowadzaly. Potrzeba, aby odtąd tak ważny punkt, iakim ielf
đaźenie, calą baczność zwrócill ninieyszey Zwierzchności; zeby urządzenie szkót powszechne zoftawiało nauczycielom materya i sposobność myślenia o poprawie, i utraymywato ich w ezynnosci. Niech obeymuie tylko ogół, a szczególy do urządzenia szkole samey zoftawia; niech nadaie tylko kiernnek, wskazuie cel do którego dąźýć maią Szkoly; przepisuie przedmioty uczenia, namienia sposób, obmyśla pomocy, usuwa przeszkody. Urządzenia wszyftkich szczegołow moga bydź tyiko projective przez $Z$ wierzchność naywyższa robione, na praypadek, gdzieby osoby szkolne nie byly w ftanie, lub nie fuogly się zgodzić na wlasne onyeh ułożenie.

Aby zás urządzenia szczegờów przez zgromadzenia mieyscowe czynione, nie chybiały w czèm zamiarów Zwierzchnóści; można dla zupeinego bezpicezeniftwa poftanowic, aby wszelkie urządzenia mieysćowe wcześnie układape i do potwierdsenia przed rozpoczęciem biega rocznego lub półrocznego przesyłane byfy. Okoliczności mieyscowe mogą wymagac odmiennych ultanowień, albo mniéy lub więcéy kłaśdź dobremu porząđkowi przeozkód. Szkoly wię i ich dozory, powinny przekładać potrzeby mieyscowe, i srzodki im zadosyć uczynienia; wskazywać przeszkody do ftanu Szkól kwitą̨cego, i sposób onych uprzâtnienia.
10. Jeżeli, szkoły Niemieckie nie moga słuźyć za wzór w wzzlędzie polity eznym; tédy w waględzie literackim wiele maia zalety. Wyznaymy, iż i Narád nasz nie byl wolngm od uprzedzenia wz.ględem naszych sąsiadów, osobliwie Niemców. Niesmak ẃw ięzyku Nie. mieckim zrażal Polaków od czytania i naylepszych dziel Niemieckich; a przeto niedozwalał powzięcia wiadumości, ile się dobrego w tym ięzyl:u, i w kraiach gdzie nim mówią, znayduie. Nie wstydzili się wyznać naypierwsi dni naszych uczeni Francyi, ile są winni literaturze Niemieckiéy, i onę spółziomkom swoùm iako koniēcznie potrzebną zalecili; a za cóż mietiby się wstydzić uczeni nasi i nauk przełożeni, szukać u sąsiadów swoich, co u nich nowego, co wydoskonalonego znaleźć się może? Oby Kray nasz iak nayprędzéy mógł zaprowadzić tyle zbawiennych uftanowień, ile ich w kraiach Niemieckich podwyższa kulturę! oby mógł poszczycić się tylą i tak dobremi szkolami, wieyskiemi, mieyskiemi, przemysiowemi it.d.!

Ale Statut Komnissyi Edukacyynéy miał za cel przednieyszy i prawie iedyny szkoly uczone, czyli pośrzednie pomiędzy Akademiiami i szkołami początkowemi. Te więc tylko będą ninieyszym moim zamiarem. Rozbiérać ich ftan i zurządzeniem lepszych Niemieckich porównywać; a co lub z tego porównania, lub własnego doświadczenia, lub roz-
sądku naturalnego zdawać się będzie zdróżnego, to wytknąć, i sposób zapobieżenia złemu padać umyş́litem.

Dla dopięcia zamiarn, osądzilem za rzecz potrzebną, czynić rozbior, i uwagi moie dzielié podług głównych potrzeb każdéy publicanéy a dobrze urządzonéy Szkoły. Te zaṣ można ściagnąé do następuiących:

Rozdzià I. Plan Nauk.
Rózdziae II. Nauczyciele.
Rozdziae III. Peume pomocy albo śrzodki uczenia.
Rozdziae IV. Sposób uczenia albo Metoda.
Rozdzial V. Liczbai Klassyfkacya uczniówo.
Rozdziae VI Srzodki pilności, obyczayności i cteiczeńn ciata.
Rozdziae VII. Dozór nad szkolami i staranie o ich stan kwitnqcy.
ważna, zupelnie w tymze ftatucie pominion a zoftała. Stąd pewne ałe skutki wyniknąć wusialy.
13. A naprzód wyobraz̀eniz szkól WydziaRowych lub Podwydziatowych i Akademiy by ly pomieszane. kiedy ich cele nie byly wytknięte i rozgraniczone, Nie ieden mógł sądzić i sądziłt, że pierwsze nie różma się od drugieh, tylka liezbą nauzzycieli. N zuiska Szkót akademieznych ułatwialo bfąd takowy Nauczyciele sami nawet Sak ót podwydzrałowych uwiedzeni cąęfoksoć spólnemi nauk ty tułamiz częfokroć próżnośrią, posuwah swe przed mioty w dawaniu do fiopnia akademicznego, xie uspasobiwszy pierwéy uczoiós wiadomon ściạmi poprzedniczemi. To bylo iedno z przy, cayn, dla ktörych Akademiie nasze, choćtylka dwie na kray tak obszerny, nie byly tak uczęszczane, iak nierownie hozaieysze whram iach innych szczupleyszych, Rozumiała młodzież nasza, iz̀ wszylikiego zuž słuchała i wszyllkiego nauczyła się w Szkołach wydziatowych lub podwydziałowych, Szczupła zaŝ cząftka, która się do Akademii udawała, byla do niéy w pe nych przedmiotach zanadto, w pewnych za malo usposobioną. Osobliwiéy zaś prawdziło się to na mlodziė̇y udaiącéy się do Akademiy zagranicznych. Rodzice, któ rych wyobrazenia sakót wszelkich były ieszeze ciemnieysze, aniželi ich synów; wymagali, a-
by ci po 6 ciu lub 7 miu leciech iuż zupelnie uczonymi ze szkół wychadzili. Częftokroć, maiąc mniéy od nich światla, za takowych ich poczytywali.

To cząfikowe tylka powzięcie światla w szkolach, służyło do umocnienia wady w Polakach, przez którą każdy się sędzi do wszy£̂kiego sposobnym, a która ieśli kiedy, tedy teraz wydaie się wnich naywidoczméy w mnóftwie ubiegaiacych się o urzędy. Nie ieden nie ma wyobraž nia obnwięzków, i nie wie które są tega urzędu, o który się fiara, ani zna źrzódel, gdzieby mósł znaleźć obja-
 tylko iego powinności wymienią, zaraz ie wykonać potrafi. Jleżby sobie oszczęilzita pracy w wyborze na urzędy Zwierzchność naywyższa, gdyby na wzór rządu Pruskiego i innyeh kraiów Niemieckich, kwalifikacyą dla ubiegaiących się otworzyła, albo praynáynniéy lieg ich życia zaświadczeniem fiwierdzony przezie. rała?

Wracaig̨o się do rozgraniczenia Szkól od Akademiy, sprawiedliwe zdaie mi się to ogolne Pedagogáw Niemieckich prawidło, że Szkoly wyz̀sze Uczonemi zwane, sposobić tylko do Akademiy powinny: a zatem iako takie, tyle tylko uezyé maią, ile każdy oby= watel znać i umiéć nieuchronnie powinien, aby do liczby oświeconych vależal, i aby ty. le udzielonych miał zasad, iżby lub przez wlaw
sną pracę, lub przez sluchanie w Akademii, w tym lub owym przedmiocie fac się mógh bieglym, $i$ do tego lub owego ftanu usposobionym., Skracaiąc to prawidło mówią ciz̀ Pedagogowie, iz̀ Sakoły wyższe ogólne tylko i wszylikion fianom spólne światlo udzielać, a Akademiie de tego lub owego ftanu w szozególności spasobić i doskonalić powinny. Możaaby ieszcze krócéy i ogólniéy powiedziéć: jz̀ szkoły wyższe oświecać w ogólności, a Akademie robić uczonymi powinny. Wyszezególnienie tego prawidła i rozciągnienie dokäえ̀dego przedmiota uczenia, potrzebuie osobnéy rozpraiwy.
14. Z nieoznaczenia granic dla Szkót wydzipłowych i podiwydziałowych wyplywało, nietylko, z̀e materye przedniotów niektorych posuwano za daleko, a inne naduto okréslano, ale té̀, że przedmioty same uczenia iedne dawane w nich były, które gdzjeindziéy po samych tylko Akademiiach maią mieysce; drugie zaś, Iubo Szkolom właściwsze, albo calkiem usunięte, albo tylko urywkani i bardzo. okrestnic udzielane były. I tak dawano w Sakołach Polskich oprócz prawa Krajowego, tak Palitycznego, iaku tez̀ Cywilnego, padto prawo Natury, Polity czne, Powszechne, Ekonomiczne, i prawo N rodów: przedmioty nieznane Gimnazyom Niemieckim, Ale fian owczesny Polski podal podobno takowe Srzodki
członkom Komonissyi Edukacyynéy, do iéy dźwignienia z nełładu. Forma rządu, blẹdna w swoich zasadach, przez tysiąc nadużyoów calkiem popsuta, fiała się byla pośmewiskiem Europy. Przesady i źle zrozumiany interes iednego ftanu, tamowal i niszczył naylepsze chęci i nayzbawiennieysze plany męźów światłych i oraz kochaiących Oyczyznę Jedynym więc śrzodkiem, iaki pozoftawal do iéy ratowania, było pryysposobiente do odmiany rządu nowego pokolenia. Skutek ofpowiedzial zamiarowi. Wykładane tak rozmaite Prana galęzie po wszyfikich szkolach, dały awolna uezuć usuniętym od wszyfikiego finnom ich należytośsi, a flan który siebie tylko za iedyny aznawal, poznal próżność i niesprawiedlıwóć swoię. Znikło wiele przesądów, i przyicce iednomy lne Konflytucyi 3 go Maja r. 1741. można nazwać dziełem nowéy Edukacyi. Mimo iednak tak zbawiennych skutków tylu odnóg Prawa, czę̇ć ich znaczną, dla dokładnieyszego wykładu innych przedmiotów gwałtowniéy potrzebnych, do Akademiy odłoz̀oną bydź powinna. Okoliczności przez iakie Naród nasz przeszedt, nie każą wătpić, iz̀ wprowadzenie iakiegokolwiek bądź rządu, żadnych przeszkód nie znaydzıe: a inne potrzeby kraiu innego kierunku dla Szkò wymagaiz.

Wiadomą iest rzeczą, że Polska bogata w ziemie, ubogą zawsze była w pieniądze: bo przy zlych i prawie nieznanych rêkodziełach,
przy niedoskonaly ch nayprostszych rzemiosłach, i przy niewydoskonaloném rolnictwie, handel nadto szczuply, i to przez obce rece prowadziła. Aby więc przemysł i ekonomiią w kraiu ponnożyé, potrzeba Szkołom fiosowny do tego zamiaru nadać kierunek; potrzeba przedmaty uczenia z jednéy frony okréslić, z drugiéy rozszerzyć; potrzeba znsiomaśé produktów, kunsztów, handlu, it.d.. upowszechnić i za cel główny całéy Edukaryi założyć.
15. Tym końcem zamiast Prawa Politycznego i Cywiluego Kraiowego, które oprócz tego w caléy obszerności dawane bydź w szkołach nie mogło, dosyé będzie dawać krótką wiadomośó rządu Kraiowego. Dokładnè iego poznanie zuwagami keytyeznemi dla formowania zdolnych urzędników Adminiftracyi i Sprawiedliwości, niech będzie Akademiiom zachowane. Prawa Polityczno-Ekonomiczne, i Narodów, téor bardziéy mieysca w szkołach mièć nie powinay. Zasady bowiem wnich wyłoz̀one, są istotnie osobom ftér rządu pisfuiącym potrzebne, a zatém sa przedmiotem dla Szkól zadalekim. Zamiaft Ekonomiki politý. cznéy, przyzwoitszą i potrzebnieyszạ w Szkon łach bylaby Ekononika pryriatna.
16. Paswo prayrodzone równie iako i polityczne powszechne, może i powinno byd́a w Sakołach dawane. Pierwsze bowiem wykla
daiạc prawa i powinności kaz̀dego człowieka, uczy nas bydż dobrymi ludźmi : drugie zaś xykładaiąc prawa i powinności wzgledem Zwierzchności rządowéy, uczy nas bydż dobrymi $O$ bywatelami. Obiedwie te potrzeby nie ultaiz w żadnym czasie, w żadym narodzie; choćby też naywolnieyszym od przesądów; więc fę̇ te przedmioty zawsze i wszędzie są nieuchronnie potrzebnemi. Te części Prawa podug zbioru X. Stroynowskiego, nie zapędzaią się zbyt daleko, zoltawuią Akademiom obszerne pole, i nie wiele czasu do wydania potrzebuia. Ghoćby przy nowéy edycyi, któréy poTrzebuią, byy ieszcze co do rzeczy nieco pomnoz̉onemi, każda'z nich może bydź przecięz w kwartale iedaym skończoną.
r\%. Zuydzialu hiftory cznego prawie wszędzie tylko Histonxa Starożytna, a z nowszéy tylkの Oyczylla była dawaną, gdy tymerasem i hiftorya wieków pośrzednich i naypóźnieyszych, nie mniéy iest ważnym przedmiotem. Nie mielišmý xiążek elementarnych, ani innych w ięzyku naszym do porządnego w Szkołach hiltoryi powszechnéy dawania. Historya P. Bredow pod tytulem: znakomitsze dzieie z Hiltoryi powszechnéy, dla Klass nižszych, a P. Remer dla Klass wyższych we III. czę§ciach zawarta, służyć może za wzór. Hiftorya zaś P. Becker dla mlodzieży wo 6 , tomi-
karh ułożona, służyć może za pomoc nau* czycielom.
18. Jeografta lubo dla wszyflkich klass Statutem przepisana, częfto jednak w wyższych klassach zaniedbywana bywała, i niewszedzie łaczono z nią tyle, ileby naleźało wiadomości fiatystycznych, a zatém ten przedmiot potrzebuie obofirzenia.
19. Wymowa i Poezya szły w wielu mieyscach pomyślnie, aleby zapewne szły ieszeze pomyślniéy, gdyby wzorów ich mniéy się uczono na pamięc, a więcéy czytano i rozbiérano. Cwicze* nia liylu po wszyftkich klassach ftosownie do ich poięcia rozciągnione, i z większą niż dotąd pilnością naznaczane, znacznieby się do usposobienia w tych przedmiotach a osobliwie pierwszym przyłożyly. - Co do teoryi tych dwóch nauk, dobrą pomocą dla nauczycieli ieft dziełko X. Golańskiegō, dla iego osobliwie w piérwszym przedmiocie obiętości, a lepszą ieszcze w tymze przedmiocie dziełko X. Piramowigza, dla iego gruntowności i rozbiorowego wykładu. Szkoda że tenże autor drugiéy części o Poezyi nie wydal. Moiém iednak zdaniem, byłoby rzeczą dla Szkół naypożytecznieyszą treść tych dzieł, tudziè̀ dzieło Eschenburga podtytulem: Theorie der schönen. Wifsenschaften na ieduo przerobić, tak aby tego oftatniega kształt i porządek i zwię-
złosé, a pierwszych moc i interesowność polaczone zoftaly.

450 7
20. Matematyoa, co dowszyftkich ieyczęŚci naylepszym sposobem dawaną byla, i szczęsliwiéy aniżeli w Szkołach Niemieckich: bo też trudno wyftawić sobie lerisze xiążki elementarne nad limiliera. Niemieckie wtym rodzaiu dziela więcéy może obeymuią rzeczy, ale co do ich wykladu i porząiku nie mogq.. się równaé zelementarnemi naszemi. Wszakże i te dla uzupelnienia ich doskónalości potrzebuią nowego ich wydania. Arypmetyka potrzebuie przyltosowania now ych wag, miar, i monet. Dawanie zaś początków Arytmety$k i$ potrzebuie sprowadzania na wzór Szkół Niemieckich rachunków z pamięci. Wprawa liczenia w myśli, bez kredy i tablicy, lub oLówka i papiéru, które niezawsze miéć przy sobic możemy, nietylko ieft sama przez się arcy przydatna w z̀yciu potoczném, ale wiele imaych ma korzyśsi. A naprzód ulatwia ras chunki dalsze i trudnieysze na piśmie: Powtóre, przezzadania ftosowne do wieku dziecinnego, zaoftrza ich ciekawość i przyzwyczaia do uwagi: Potrzecie, przez rozwięzywanie różnych zadań naich własny rozum, zaoftrza ich dowcip i uczy rozumować. ̇̀yczyé więo należy, aby w tym celu wydany był Wzơr dla nauczycieli, iak ie maią Szkoły Niemieckie.

Jeometnyt elementarnéy czésć Iwsza pom trzebuie poprawnéy edycyi, itż dla ciemnego w niektóry h mies seach thumaczenia, iù̀ dla wielu omyłek, iuz̀ dla umieszczenia opuszczon ch przez thumaczalitwierdzeń, iuz̀ nakoniec dia przylania irzeczy nowych w innych dziełach rego rodzaix znaleźć się mogących.

Druga częšč Jeometryì czyli Soridometnyx nie maiąca ieszcze w ięzyku naszym prayltosowania do praktyki, zdawala się materja a dla uczniów zasuchą Niedoftatek po wielu mieyscach figur brylowych tém trudnieyszém czynił iéy dawanie, i powszechnie nie wielu uczniów znaydowała, ktỏrzyby z niéy korzyffali. Gzęść ta Jeometryi, iako inuz̀ wyższa Ma* tematyki, magłaby beapiecznie do Akademi is bydż odłożoną.

Algebra iako ięzy skróconego rozumowania ma swoie niezaprzeczone pożytki nawet dla tych, ktỏrzy nie zamyṣlaią bydź z professyi matematykami. Stémwszyfikiém dawanie iẻy wo Szkołach tak obszerne, lak wskazuie dzieło za elementarne dla szkól przepisane, przechodzi zamiar Szkół do Akademii sposobiących. A zatěm tak przez ten wagląd, iako tez̀ przez wagląd na inne przedmioty, które albo na nowo zaprowadzać, albo rozszérzać należy, Algebry dawanie znacznie okréslić porrzeba. Przy oddzieleniu większéy połowy do Akademiy, i pray tobieniu nowéy edycyi, moźna-

Plan Naux.
moz̉naby więcéy zadań umieścié do codzienmego użytku zaftosowanych.
21. Fizyxa długo w szkełach naszych ma dawnym ltopniu niedoskonalości zoflawała. Wftęp do niéy Elementarny wo obszerney gadaninie mało bardžo rzeczy, bez porządku ułożonych i częfo powtarzanych zawiérał. Fizyka P. Hube porzarlnieysza co do rzeczy, ale co do sposobu tumaczenia się ciemna, przysadna i bez gultu w polszczyźnie, niezawiéra w sobie nowszych wynalazków i polirzeżeń; lubo te naówczas, kiedy dla szkół byIa przepisaną, nie tylko we Francyi, ale i w Niemozech dobrze iuž byly znaiome i upowszechnione. Dzieło X. Osińskiego na nowo przerobione, a przez X. Bystrzyckiego dopełmıone i dokończone, pierwszy raz ie publiczności Polskiéy udzieliło.
22. Chimux nièznaną była dotychczas w Szkołach Polskich. Teraz, kiedy ta nauka do wysokiego ftopnia wzniesiona, nadała wzroft nagły Fizyce, Sztuce lekarskiéy it. d. i onych główną fiala się zasadą, wprowadzenie iéy do Szkól ieft nieodbitą potrzebą. Dzieła Francuzkie i Niemieckie ułatwią ułożenie krótkiego zbiora potrzebnieyszych z niéy wiadomości,
23. Historya Naturalna, mimo zaleceá Statutu, w wyższych tylko klassach i to bazC
dzo szczuplo byłá udżielaną. Ponieważ zaś ta nauka dare nam poznánie naspierwsze przedmiotów natury; poniewaz̀ iako taka popréedzać i nłatwiać powinna Chimiia i Fizykę ; poniewaz̀ nakoniec wiadomości iéy potrzebne są szczególniéy do pomnożeuia w kraiu Ekonomiki i przemysfu; przeto-też ona byd́́ powinna odtąd iednym z nayglownieyszych przedmiotów uczenia i iakó taka po wszyltkich klassach i we wszufikich iey częścrach dawana. Naymnieysze dzifci mogą i powinny iéy uczyć się, bn niémasz nad nię łatwieyszéy i, potrzebnieyszéy nauki. Opis rzecay naturalnych. flosowny do poięcia uozniów, nie tylko ieft dla nich poży:kiem, ale oraz przyiemną zabawą: zaofirza ich ciekawość i uwage, i sposobi do rzeczy trudnieyszych. Życzyć należy, aby przetlumaczono z Niemieckiego Hiftoryą naturalną Pana Funke we trzech częsciach podług 3. krỏleftw, z przylączoną do każdéy części technologiią, czyli opisaniem sposobów i sztuk iakiemi ludzie korzyltain z rzeczy w nich opisanych. To dzie* ło klassyczne, prawie wszyfikich Szkòł Niemieckich, byłoby naydoskonalszém wswym rodzaiu, gdyby do niego dorobiona byla dofateczna liczba figur. Wprawdzie tenz̀e antor robiąc, krótki ztiór rzeczy ciekawszych, niby Tom 4ty, praydał do niego 24. tablic zfimami . sle te do calego dzieła nie dosyé szeczy przedftawiaią.
24. Historya kunsztów, ze fwszyftkich przedmiotów z naymnieysuym pożytkiem dawaną byla. Opowiadano w wy ższych klassach wzroft i upadek Malarftwa i Rziźby w Grecyi i Rzymie, rozprawiano o Jońskiéy i Koryntskiéy budowie, a uczniowie niemieli cyęfto żadnych początków w rysunkach, żadnéy znaiomości pospolitego budownictwa. Moiém zdaniem, nawet po zaprowadzeniu do Szkól i upowszechnieniu tych oftatnich, pierwsza iako nie mogąca w nich łączyć się z teoryą i praktyką, powinnaby bydź Akademiom albo Szkołom politechnicznym zoftawiona. Zamiaft hiftoryi kunsztow, daią w Niemczech Tehnologiią, czyli znaiomość rozmaitych rękodzielni. Znaiomość ta dla kraiu naszego tém potrzebnieyszą się zdaie. Gdyby iednak Hiftorya naturalna P. Funke, niała bydź za klassyczną przyięta, szkoły mogłły by się obeyśdź bez osobnéy Technologii.

25 Z wydziału Filozofir właściwéy, tylko Loika Kondillaka była w Szkołach Polskich wykt daną, którą teraz dopiéro we Francyi za klassyczną przyięto. Niemcy czynią iéy zarzut, że materye Psychologii, Metafizyki i właściwéy Loiki, w jedno zmieszała. Stémwszylikiem ieft ona tak profta, tak iasna, tak ftopniami prowadząca, że ią każdy łatwo zrozumiéć może. Naypodobnieyszem do niéy dzielem w ięzyku Nienieckim ieft Psycholat
gia i Loika w 4 tym tomie Encyklopedyi Pana Klügel umieszczona. Znacznąby przysluge literaturze i Szkołom Polskim uczynił, ktoby całą częsć teyże Encyklopedyi pod.tytułem Filozofia, na ięzyk Polski przelał; a tém znacznieysza, ktoby wspomnione dopiéro teyże Filozofii części sposobeny Kondyllaha wyłoz̃yl, i one treścra iego Lorki uzupetniaiąc zedwóch tych oryginalów, nowe dzieło utworzyt.

W Gimnazyach Niemieckich rzadkn gdzie daią Loikę: pospolicie niektóre iéy tylko zasady w praktyce okazuią. $\mathrm{Za}_{\mathrm{a}}$ to daią ledwie nie wzędzie hiftoryą Filozofi. Przedmiot ten w przyzwoitych obrębach zamknięty, godzien ielt do Szkół naszych zaprowadzenia.
26. Moralność slusznie była.w Szkolach Polskich uważana, iako przedmiot osos bny; ale xiążki do mè̀y klassy czne byly niedoftatecrne, i sposób iéy dawaria nieodipowiadal zbawiennym zamarom Kommissyi Edukacyynéy. Nic nie może usprawiedliwić uczenia na pamięć i do slowa, Naukı moralnéy. Nie ćwiczenie pamięci, ale ksztâtcenie serca ieft iey zamiaren; wykład więc iéy powinien mówić do serca, a rozum uczuciom serca chwalebnym podbriać. - W wyźszych klassach prawo Natury i polityczne zaftąpić moźe mieysce osobnéy Nauki moralnéy. Na klassę 3 cią Nauka Moralna przez Franci-
szka Dmochowskiego wydana, nierównie była lepszą, niz̀ owa za Elementarnạ przyięta. Na inne dwie klassy naynižsse, calkiem innych xiążek potrzeba. Wykład ciągły, tylka przykazuiący. lub ozięble rozumaiący, nie ieft-dla umyslów młodocianych, a tém mniéy dla daiecinnych. Wykład rzeczy tkliwy, poruszaiąoy serce, przez hiftoryyki lub baieczki fosowne, utatwiony, ieft dla nich nayftosownieyszym. Xiązecaka w Niemieckim ięzyku pod tytulem: Ehrenreich przez P. Campe służyć może za wzór w tym rodzaiu.

- 27. Encykloredxa powszecha po celnieyszych Gymnazyach w Niemczech dawana, nieznaną była Szkołom Polskim, i Nauczyciele nie maią do nuey w języku oyczyftym żadnéy pomocy. Widok zbiorowy wszyftkich nauk daiący poznać literaturę, i wskazuiący iéy źrzódła, ieft nieuchronnie dla przyszłych uczonych potzzebnym.

28. JezYKi dawne, których gruntownę znaiomość Philologiq wścistén znaczeniu nazywaią, nie z takim zapalem dawano w Szkolach Polskich, iak Niemieckich. Jezzy Grecki niegdyś zagęszczony między uezonyuii w Polsce, Itatutem Kommissyi Eduk: samym tylko Akademiom zachowany, wraz iak ze Szkól, tak tè̀ i z Kraiu calego zniknąl. Jeżeli zaś mocne są przyczyny, okazuiące po.
trzebe ięzyków dawnych, te naprzód mówią za Greekim, iako za pierwszém i doskanalszém źrzódłem wzorów Wymowy, Poezyi i Hiftoryi - Cwiczeniu się w tym ięzyku przypisuią Niemcy powftanie u nich nauk zwanych. pięknemi, a z niémi wydoskonalenie ich ięzyka. W wieku złotym Literatury Francuzkiéy, ięzyk Grecki był ulubionym uczonych przedmiotem. - Jezzk Polski, lubo co do budowy swoiéy bliżéy prayllępuie do Łacińskiego, dla swoiéy iednak giętkości mógłby zapewne wiele korzyftać z Greckiego. Jez̀eli przyięcie śpiewów greckich wraz z obrządkami Religii, wprowadziło podług niektórych w język Rossyyiski (a kto wie, ezy nie zachowalo ) krótkość i długość zgłosek (quantitatem syllabarum), ktörych my nie mamy; można śmiało uformować pytanie, czyli naśladowanie samegoż ięzyka Greckiego, nie więcéy się ieszcze do tego przyłożyło? Róźnica tak wielka iloczasu naszego od Ruskiego i Czeskiego, lubo tak blisko pokrewnych i naszym przedzielonych, powinnaby uwage naszych Philologów zaftanowic.

Nie ieftem ia za tém, aby ięzyk Grecki wraz z Łaeińskim tyle miał zatrudniaé młodzież, iżby im zabiérał czas do nabywania umieiętności potrzebny; alebym życzył, iz̀by nie był w Narodzie naszym nie znanym. Tym więc końcem sądziłbym, iz̀ przynaymniéy w kilku celnieyszych Szkołach koniecznie bydź
dawanym powinien. Uczenie się ięzyków dawnych powinno bydź dohréy chę uczaçch się zoftawione; wyiąwszy Kandydatów do ftanu Nauezycielskiega, którym z powołania są potrzebne, osobliwie zaś Literatom i Duchownym.

Język Hebrayski, iako samym. Teologam potrzebny tu pomilam, sądząc że rzecz o nim do urządzenia Seminaryów duchownych należy.

Obok iezyków dawny h zaprowadziéby do Szzół należało obszernieyszą znaiomośé Iteratary Rzymskiéy i Greckiéy, i tego wsz ftkiego, co ważnieyszego uczona flarożytność zawiéra. - Pomocy w tych przedmiotach, opró z szczupłych dykcyonarzy Mitologirznego i Starożytności, bardziéy dla ne niów niż dla učących zrobionyh, prawie żadnéy w oyczyliym ięzyku nie mamy. Niemiecki ma ach podoftatkiem.
29. Jezyxi zyifcei: Zych Francurki i Niemiecki są nam nieodbicie potrzebne. Angielski i Włoski lubo praydatne i pożyteczne, nie mogą iednak we wszyflkich Szkołach bydź dawanemí, iuż dla kosztu, iuz̀ dla nieodciągania czasu od Nauk. Pierwsze dwa ięzyki przepisane były Statutem Kommissyi Edukacyyney; ale nie wszyltikie Szkoły miały do nich Nauczycieli, i tam, gdzie na nich nie zbywało, ozięble byly dawane. To odciagało wielu możnieyszych od Sakót publicznych, to
dawało pochop lub pretext obywatelom nam wet miernego-maiatku, do utrzymywania na wzór bogatszych, domowych Nauczyeieli, lub umieszczania s'wych synów na pensyacto pryw tnych, gdzie pod imieniem ięzy ków, wyrazów tylko obcych po większéy części uczono. Wychodząca z téy Élukacyi młodzież szczebioce łatwo obcymi ięzykami w potocznych materyach, i ezęfo poklaski odnieznaiący h się, a biegtości w nuch swoiéy odbiéra; ole: w tychże ięzykach xiążki uczonéy i poważnéy nie rozumié, a tém uniéy iefl w ltanie coś ciąsłego i poważnego w nich na piśmie wyrazić - Upowszechnienie i ozywienie ięzyków żyiących, odeymie pretext i zwnóci do Szkól znaczny̨ liczbę uczniôw maiętnieyszych, gdzie od dobranych, licznieyszych, i umyślnie: na to sposobionych osób, iezeli mniéy łatwości w' prędkiém mówieniu, to więcéy gruntowności wrozumienin i napisaniu nabydź, i oraz w naukach rzeczywiście peżytecznych ćwiczyć się amogą.

NB. Przez przybycie za rządu Pruskiego wielu cudzoziemców, ulatwi sié teraz dawanie ięzyka Niemieckiégo i Greckiego; av po częş́ri i Fran uzkiego. Niektóre Szkoly prawie calkiem osadzone sę Niemeami, z których kazdy mniéy wię éy po Grecku rozunié. Z tyeh raadkiieft, któryby tyle w Polskim ięzyku poftąpil, izby nim nauki mógł uczniom wykładać. Aby więc na dal byli Kraiowi ue

$$
P \& A N \text { NAUK. }
$$

žtecznymi, nie mo ą wanacanéy liczbie pray iednéy szkole zuftawać. Rozestani poiedynczo lub naywięcéy podwóch, mogą bydź nietylko do ięzyów, ale nawet i do Nauk użytymi. W małey bowiem będąc liczbie, moga predzéy, wwyższych Klassach nawet, niektóre nauki dawać w obcym ięzyk.
30. Nauka Religil była Statutem we dni Niedzielne i świąteczne przepisana, i muała swego Nauczyciela, który oraz byl szkolnym Spowiednikiem. Gimnazya Niemneokie poding różych fundacyy, rozne maia co do Religii uftanowienia. Rząd fruski dlanowy,h dopiéro prowincyy, a mianowicie z Polski zabranych, poftanowil był, aby we wszyffkich tak wyższyoh, iako i nízszych Szkolach publicznych, tylko ogólne i wszyltkim religiom spólne zasady były wykladane, nauczanie zaś wyznań szezególnych prywatnemu ftaraniu rodziców było zoltawione. Takowa ultawa miała za pobudki lód Różnośé wyznań uczących się. are. J̇̇ nie wszędzie znaydowaćsię mogą Xięża przy Szkołach osobliwie wieyskıch. 3cie. Źe nie przyflało, aby nauczyciele s̈wieccy byli naurzycielami religii szezególnéy, gdyżby mogli błędnie nauczać, a fląd mogłyby większe nieprzyzwoitości wynikać. que. Ze cheąe dla iednego wyznania utryynywać osobnego Xiędza, tożby należało uczynic dla każdego, a to byłoby rzeczą nader koszto-
wną, i rzadko gdzie podobną. W Poznaniu tylko i w Warszawie z przyczyn szczególoych, na utrzymywanie Vauczyciela wyznań szczególnych, przy Szkołach wyższych zezwolono.

Jakkolwiek słuszoe są przyczyny wyżéy wamiankowane, można iednak obok nich naftępuiące uwagi położyć aćd. Że uczacy się, nie wszędzie znaydować się mogą mieszanego wyznania. zre. Ze nawet tam, gdzie iell różność wyznań, nie uchybion by sprawiedliwości i tolerancyi, gdyby na znaczną większość iednego wyznania, więcéy względu okaano. 3 cie Mieyse takowych, gdzieby ró vna liczba divóch albó więcéy wyznań unaydowała się, ieft bardzo mało. 4te, Zoftawuiac rodzicom ftaranıe nauczenia ich Religii, p trzebaby im ułatwić możnośé znaydowania do tego osób zdolnych. - Xięża parafialni nie zawsze miéć mogą czas, chęé i zdolność dawania prywatnych godzin. Nauki przez nich v Kościele spólnie dla całéy parafii udzielane, są dla młodzié̇y sposobiącéy się na ludzi uczonych, niedoftaterzne. Młodzié̌ klass wyższych potrzebuie porządnieyszego rzeczy, niź lud profty, wykładu. 5ıe. Nauka religii, raz lub naywięcéy dwa razy na tydzień udcielana, nie powinna by dź tak wyso. $k$, ptatna, iak inne nauki codzienne. Nie masz tę́ potrzeby osobnych do niéy utrzymywać osób, któreby iedynie z téy zapłaty zyty: moge one inszémi przy tèm trudnić sie
przedmiotami. Po wielu mieyscach znaleźć się mogą duchowni, nie tylko do nauczania religii, ale nadto do dawania imnych nauk zdolnı, ieżeh nie w wyższych klassach, to przynaymniéy wniższych. Takowi wiee do liczby innych Nauczyiieli przłłaczeni, mogliby, albo równo $z$ inszemi codziennie pracuiąc, za godziny religii nacto dawane, by dź osobno nagrodzonemi, albo równę $z$ 'innemí biorąc zapłatę, inniéy miéć godzin codziennych; tak, aby dolana do nich praca w nauczaniu religii i praktyczne w niéy ćwiczenia (iakoto, Spowiedź, Nabożeńftwa it. d.) równaty się pracy zwyczaynéy innych Nauczycieli.

NB. Wielu z Zakonników, co światleysi, mogą bydź użytemi, ieżeli nie do Szkók wyższych, to do niższych, i oraz bydź szkolmymi Kapelanami.

## ROZDZIA£II.

Nauczuciele.
31. La nic naymędrsze bylyby plany, za nic chęci nayzbawiennieysze Zwierzchności Kraiowéy, gdyby im Nauczyciele odpowiadać nie mogli, lub niechcieli: ad nich bawiem wykonanie bezpośrzednie wszyfikiego zawislo. Tym końcem potzzeba, aby ci, wchodzilı wzamiary i myśl Rządu swoiego a aby byli przekonanymi o ich dobroci; aby mieli zdolności i wroilzone i naby te do ich uiszczania; aby toż czucie ożywiato ich serca, iâkiem byli ich prawodawcy przeięci, aby znali i cenili zacność powołania swoiego; aby do niego byli calkiem praywiązanymi, i iemu się tylko poświęcali; aby obueranie tego ftanu i w wim wytrwanie nie z potrzeby i okoliczności, ale z prawdaiwéy secca skłonności pochodzito. To zaś wszyltka, naprzód od ich wyboru, lub usposobienia, powtóre od ich liczby, potrzecie ad ich opatrzenia i zachęceń zależy.

## I.

32. Aby w dobiéraniu Nauczycieli ścisły wybór, co do wszyftkich im potrzebnych praymiotów zachować, potrzeba, aby przepisanym dla nich powinnościom, odpowiadaiące w swym ftanie należytości znaydowali. Gdzie tega
nie masz, tam wybór Nauczycieli nie może się odbywać po ług doskonalości, iaka na tym lub owym ftopniu przylioi; lecz tylko podług moźności znalezienia nań osob mniéy niedoskonalych. Dlarzégoż rzadkị byl u nas praykład, aby kto choć nayzdatnieyszy ubiegał się o mieysce iakie Nauczyciela? iesti go w mitodości do Seminaryum nie zagnala potrzeba, lub niewiadomość, gdzieby mogł zyskowriéy swe talenta obrỏcić? Gdyby ci wszyscy, którzy z miłodésci zaprzagł̌szy się, ze tak powiem, do iarzma nauezycielliwa, pryez nałóg praylgnęli do niego, razem teraz nileysca swoie opuśsili; wielužby się znalazło w kraiu takich, którzy równą maiąc zdatnośé, chcieliby się z nimi na ich prace i na ich dochód pomieniać? To wszyltho dowodzi, iak ieft nędzny los naszych Nauczycieli, i iak społeczność nasza íeft dla tego ltanu niesprawiedliwą. Ale któryżto kray szczę́liwy przyszedł do tego fiopnia słuszności i moz̀ności, iżby Nauczycieli w miarę waz̉nošci ich usług magradzał? Jeśli żaden Naród nie przyszedł ieszcze do tego kresu, niemniéy iednak iest prawdą, iż każdy dążyć do niego powinien.

Ludzie uczeni i szlachetném powodowani uczuciem nie zawsze zupetnéy wymagaią nagrody. Dobra chęć i pozyskany szacunek, częfto im ftoi za rzeczywiltą zapłatę. W przeciwnym zás razie, ieśli pracuiący i znaiący wartoéć swoiey pracy, nie tylko nie znayduie
preyzwoitych swynt ciężarom korzyści, ale nadto poftrzega zwierzchność swoię i spółecznośé oziębłą, nie czyniącą żadnego usiłòwania na osłodzenie iego przykrości; natenczas rzadkiey potrzeba duszy, aby gorliwość iego nie ftygla. Utenczas bowiem im czulsze ma serce, tém dotkliwiéy czuie, że prace iego i talenta lekce waży spółeczność lub zwierzchnoṡć.
33. Ale chociażby ftan Nauczycielski był iaknaylepiéy opatrzony, wszelako niemógtby bydź licznym i kwitaącym, gdyby się miak sktadać zsamych osób przypadkowo tylko do niego przybieranych, a nie umyślnie sposobionych. Doskonałość, iako w każdéy sztuce, tak i w nauczycielitwie potrzebuie usposobienia i wprawy. Nie każdy, to co umie, zarówno łatwo i dobrze drugim udzielać potrafi. A zdatność i zręcznosé, a nawet i skłonność radkie są z przyrodzenia w tym̀ ftopniu. aby prawideł i przeftróg z'doświadczenia i rozwagi wynikłych nie potrzebowały. - Dlatego nieuchronną iest potrzebą zatożenie Seminaryów dla przyszłych Nauczycieli wszelkiego stopnia.

Chwalebném by ło uftanowieniem Kommissyi Eduk: aby Zgromadzenia zakonne trudniące się edukacyą młodzieży, przyszłyrh swoich nauczycieli spólnie w Seminarium narodowém spesobiły. Tym bowiem sposobem mogło się
utrzymywać iednoftayne i powszechne do załoŻuaego w Edukacyi publicznéy celu dążenie, i ty sposobem Zwierzchnuść kraiowà mogła się zapewnić o zdatności wszyftkich Nauczycieli. - Ale cóż! odpowiadałże zupełnie skutek tak zbawiennym zamiarom? Moge tu słusznie zrobić uwagę ogólną, iź prawodawcom Polskim tak politycznym iak szkolnym, nie zbywało nigdy na wielkich myślach i widokach, ale im zbyw ło na obmyśleniu i oboftrzeniu śrzodków do ich uskutecznienia. Seminarya nauczycielskie tylko do Szicół wyższych w Krakowie i Wilne założone, zatrudnialy się więcéy obmyśleniem dala Kandydatów ftołu i utrzymywania się przy Akademii, anizeli onych do przysztegoxfianu usposobieniem. Nie bylem sam w żadném z tych Seminaryów, ale zzeznania iednozgodnego wielu zapewnifem się, iź Kandydaci ani iednéy osobnéy lekcyi nie brali, któraby ich ulaściwie iako przyszlych Nauczycieli sposobiła. Wychodzący z nich nie różnili się niczém wudoskonaleniu sworém od tych, którzy w innych zamiarach uczęzzczali do Akademii Jlekolwiek 1 iakkolwiek zatém mialy Szkoły Akademickie dobrych nauczycieli, tych wlasna tylko usilność i późnieysze doświadezenie uformowaty. Zagraniczne Semiuarya mało się trudnią liołowanem i lokacyą Kandydatów, na co ci wspareie tylko pienięzne i to niezawsze otrzymuią, ale za to trudnią się wiȩcéy
ìch usposobieniem przyszłemu ich powołanin właściwém.

Nie ieftem ia za tẻm, aby Kandydaci wszyfikie koniecznie odlaczne od innych mieli lekeye, ale niektóre przedmioty powinny umyślnie dia nich bydź dāwanemi. Jeŝli zas̉ które, tedy Pedagogica i Dydaatica, która do tak wysokiego teraz doprowadzona ieft ftopnia, ieft da vich neuchronnie potr cebną. Kiedy bowiem inne naukı maią ich rabiç ludźmi światlymi, te maią ich robić Nauczycie, lani rzemiwsło swoie umieią ymi. Źyczyć należy, aby zasady tych nauk zebrane z wiela autorów przez P. Nimeyer, na polski ięzyk przełozone zoftały. Dla Nauczyciela nie dosyć ieft, aby zuał teoryą téy lab owèy nauki, potrzel)a aby znał źraódfa z których ie ma czerpać, a żrzỏdla dla młonzziežy szkolnẻy náyprzyddatnieysze, tudziez̀ aby znat sposỏb, iakinı ie troz̉e naylatwiéy i nayskuteczniêy udzielač.

Co do poltępku nawet w każdéy sczegỏlnéy nauce, Zwierzchność naywyz̀sza może bydź mniéy troskliwą, względem tych, którzy dla siebie tylko oświécenia szukaią: ale względem Náuczycioli przyszîych, potrzeba iéy więcéy zapewnienia: potrzeba, aby poltępek ich okazyvaly licznieysze nad innych ich wlasne w każdym irodzaiu prace; potrzeba aby tez̀ prace któś umyślnie na to wyznaczony roztrząsat i profi ował.

Go-

Godnym naśla dowania zwyczaiem ieft w Niemieckich Seminaryach, naznaczaé Kandydatom pokilka godzin w Szkołach publicznych, gdzieby, bez znacznego odrywania ich od własnych éwiczeń, daiąc łatwieysze przedmioty, nabywali pod okiem flarszych wprawy w latwe thumaczenie się, i nabierali Metody.
34. Niedoskon le urządzenie Seminaryów publicznych, mogło iedynie usprawiedliwiaé opor, iaki czynly w wysyłaniu do nich Kandydatów swoich Zgromadzenia zakonne. Za ich poprawą, nie mogą miéć źadnéy doftatecznéy wymówki: bo Naród ma prawo niezaprzeczone zapewniania się o zdolności iakichko'wiek bądź nauczycieli. Gdyby zgromadzenia prywatne byly nawet wfanie utrzymywania iak naylepszych Seminaryów, zawsze iednak pozoftaie przy Narodzie prawo, przekonywania sie, czy kształceni w nich Kandydaci, uczynili prayzwoite ich przeznaczeniu poftepki; to ieft zoftaie prawo żądania od nich examinu czyli proby ich zdatności. Ale którez̀to Zgromadzenie prywatne, w tych zwłascza czasach, może bydz̀ w ftanie założenıa i utrzymywania tak doskonatych i we wszyliko opatrzonych Seminaryów, iak Naród caly z dochodów publicznych?

Zgromadzenie Xieży Piarów naypiérwsze ze wszyfikich, uwolnito się od wysyłania Kandydatów swoich do Semınaryów Akademi-
cznych. Seminarya tè̀ iego, zwane Studia, przy niedoskonałém tamtyrh urządzeniu, więcéy świadezyly dla usposobienia przyszlych Nauczycieli. Zgromadzenia temu, iako naukom pos̉więconemu, nie zbywdo na osobach zdatnych do uczenia tak w Szkołach, iako i wSeminaryach; ale mu zbywało i zbywa na liczbie osób w ogólności, dla sczupłości funduszów. Naród niezaraz będzie zapewne w ltanie tak skutecznego wsparcia tegoz̀ Zgromadzenia, aby nie tylko do Szkół swoich wszyfikich, ale i do Seminaryów doftateczną miało liczbę uczących. Nie ma funduszu na utrzymywanie ciągle Metrów do nowych ięzyków, iak sam przez lat kilkanaście w niêm zoftaiąc doświadczyłem. Jeśli członki tego Zgromadzenia rozumieią nowsze ięzyki, wimne to są poczęści sobie samym. Ale wieleżto pracy i oderwania od Nauk kosztuie ięzyk, ieśli nie ma przewodnika i potrzebnych do ulatwièuia pomocy, a zwłoszcza przy takiém ubóztwie, w iakiẻm się znayduia osoby to szanowne Zgromadzenie skladaiące?

## II.

35. Aby Nauczyciele odpowiadać mogli zamiarom plana dobrego, nie dosyćieft, aby byli flosownie do nich usposobionymi lub dobranymi; Potrzeba iezcze, aby ich liczba by̆la do liczby klass i przedziotós planem przepisanych proporcyonalia. Zbytnie obciążenie uczạcych, nie moźe bỳdź pożyteczne. Jako w wielu naakach chcący celować, są po-
spolicie we wszyftkich słabymi, ieśli irh natura sczególnieyszemi nie wesprze darami; tak wiele przedroiotów uczący, mniéy wkażdym w sczególności pracować, i moiéy na nie gotować się może.

Liczba uczących przy Szkołach Polskich, była zazwyezay równa liczbie-klass, nie ra* chuiąc Rektorów lub pro-Rektoróm i Prefektów, którzy żadnych godzin nie dawali; tudziez̀ metrów ięzyka Francuzkiego i Niermieckiego i rysunków, którzy swỷch tylko ściśle przedmiotów patrzylı, i rzadko się gdzie wszyscy znaydowali. A zatém w Szkołach wydziałowych było wszyfikich uczących 6. a w podwydziałowych 4. lub 3. tylko. Co za róźnica od Szkól lepszych Niemieckich! gdzie liczba uczących częlto ielt więcéy niż podwóyna klass, a záwsze odnich większa! Mimotak sczuplą liczbę Nauczycieli w Szkołach podwydziałowych, przedmioty dla nich práwie wszykie też same, co i dla wydziałowych były przepisane, i bieg nauk również na lat 6 byt wyrachowany. Każda klassa była podwóyną, i uczniowie w cią̧̧u lat dwóch tyleż się byli powinni nauczyć, ile gdzieindziéy we dwóch klassach osobnych. Stąd wynikało wiele niedogodności.
36. Odłączywszy piérwszą klassę podwóyną tam, gdzie było trzech Nauczycieli, a dwie, gdzie ich było czterech, zoftawały się dwie
podwóyne klassy wyźsze. czyli w rzeczy saméy, cztéry połączone na dwóch przemienıaiących się wnich nauczycieli. A zatém Professor Matematyki dawać musi 10 d. . Arytmetykę. zre. Jeometryą teoryczną i praktyczną. 3 cie. Algiebrę. 4te. Fizykę. 5te. Loikę 6te. Hiftoryą naturalną. $7 m e$. Hiftoryą kunsztów. $8 m e$. Wypisy do Hiftoryi naturalnéy. 9te. Naznaczanie i poprawę ćwiczeń prywatnych. Professor Wymowy, mial íd . Grammatykę. 3re. Teoryą Wymowy i Poezyi. 3cie. Wzory Wymowy i Poezyi. 4te. Język Łaciński. 5te. Hiftoryą Rzymską, Grecką it. d. 6te., Hiftoryą oyczyftą. $7 m e$. Prawo Natury, Polityczne, Polityczno-Ekonomiczne i Narodów. 8me. Geografią. 9te. Zadawanie i popraweg ćwiezeń prywatnych. Jedyném ułatwieniem dla nich było, iz̀ niektóre z tych przedmiotów nie ciągle każdego roku, ale co rok na przemian iedne po drugich dawali.

Nauczyciele klass niższych nie byli wprawdzie tylą przedmiotami obarczeni, ale mieli za to ins e przykrości. Ich klassy dla niedoftatku szkół wieyskich i mieyskich, byly nadto liczne po wielu mieyscach, i oprócz dwóch podziatów zwyczaynych, mieli ieszcze częfokroć trzeci poczynaiących. Przypuściwszy, że Nauczyciele klass znali gruntownie tyle przepisanych sobie przedmiotów, mogliz miéć czas doftateczny do przygotowania się nalez̀ycie na wszyftkie? do czytania źrzódeł, dla
lepszego rzeczy objaśnienia, do robienia zbiorów w przedmiotach, które nie miały ieszcze xiąg klassycznych, i żadnych pomocy w ięzyku ayczyliym? Zbiory te musialy bydź cze. fto tylko dorywczemi wyiątkami, a zatém lekcye z nich dawane nie tak cią̧łym rzeczy wykładem, iako raczéy cząfkowemi urywkami. I natężona dwóch usilność, nie może wyrównać pracy czterech lub ośmiu, ieśli i tych przyzwoity zapal ożywia.

Ta iedna. okolicznośc, iz w podwóynéy klassie połowa iedna uczniów naprózno w mil. czeniu zoftawać musiala, kiedy Nauczyciel z druga pracował, musiała poltępek ich znacznie opóźníać. - Złe skutki takowego urządzenia, nie mogły bydź diugo Kommissyi Edukacyynéy taynemi. A że ie cierpiała, to nie mogło chyba ftąd pochodzic, iz musiala miéć zamiar wszyltkie z czasem niz̀szego rzędu szkoły, do 6ciu klass podwyższyć. Co aby bez trudności każdego czasu wykonaé mogła, dozwalała, aby też same przedmioty choć nie z równą korzyścią, w podwóynych klassach dawano.
37. Rząd Pruski szkoły o $3^{\text {ch }}$ i 4 ch Nauczycielach chciał na Szkoły Mieyskie przeznaczyoć. Z tego powodu, a przynaymniéy pod tym pozorem Szkoly XX. Piiarów w Szezu. cinie skasowal. Taka zamiana byłaby potrzebną i pożyteczną, ale tylko tam, gdže
wiele w blizkoŝci znayduie się Szkół podobnych, a zatém gdzieby Szkoła wyższa mało çla sie. bie uczniów znaỳdowata. Ale pomiędzy Szkołami o 3 ch lub 4 ch Nauczycielach, znayduiag siez niektóre znaczaie od ionych oddalone, i od 300. do 400. ucziów, a za czasów spokoynych i więcéy liczące. Ta liczność dowodzi, de w tych mieyscach nietylka Szkuly uczone, ale nadto inne pomnieysze obok nich są potrzebne. Takowe sikoty gdyby i na mieyskie obrócono, tedyby iednak i w tym przypadku dla dobrega parządku, ieżeli nia więcéy klass, (obacz rozdział o Klassyfikacyi uczniów) to praynaymniéy więcéy poduiałów, ale oddzielnych czyli prayklass robić w nich należalo, a z téy przyczyny więcéyby niż teraz, uczących potrzebawaly.

## 11F。

38. Dobre apatrzenie flanu Nauczycielskiega, potrzebne ieft nie tylka dla ułatwienia wyboru tak Nauczycieli, iako też Kandydatów, ale nadta dla dobra Szk ót samych, aby ie do Iftnu iak naylepiéy kwitnącego doprowadzić Któź bowiem nie zna różnicy między pracą ochoczą z przywiązania do swego powołania pochodzącą, a pracą oziębla iz musu odbywaną? Kto nieprzewiduie ftąd korzyści, glyby Nauczyciele nie przeftaiąc na daném sobie wSeminarium usposobieniu, szukali co
raz większego wydoskonalenia się wnaukach : Ktoby nie życzyl, aby uczący nie tylko Szkól, ale i publiczności Nauczýcielami przez pisma pożyteczne stawaé się magli? Ale to wszyftko potrzebuie nakładów, na zakupienie dzieł roumaitych, osobliwie nowo wychodzących, pism peryodycznych, narzedzi fizy znych, zbiorów naturalnych, na utrzymywanie korespondencyi uczonych. it. d.
39. Sposób iakim Nauczyciele ftanu Akademickiego odbiérali calą swą pensyą, był dobry, bo ią profto arąk Zwierzchności odbiérali, i nie mieli potrzeby spusczać się, iak gdzieindziéy, na sczodrobliwość swych uczniów, lub ich rodziców. Ale pensya ta lubo na wiele części i tytułów podzielona, była nadto sczuplą, nawet wtenczas, kiedy wszyftko nierównie tańsze było. Nauczyciele publiczni nie byli w flanie prayzwoitego swemu powołaniu utrzymywania się, i iako osoby niskiéy klassy uważani byli. Na niesezę́cie spółeczności, nie wartość rzeczywifta usług, ale zen*nętrane okoliczności nadaią ludziom i uraędom powage i szacunek! Naypięknieysze tytuly, powszedñieć muszą i az̀ do wzgandy praychodzić, skoro sczycący się niemi do liczby ubogich naleźą. To lekceważenie ftanu Nauczycielskiego, nie tylko iest odrazą od niego dla wielu osób nayzdatnieyszych, ale nadto má sakodliwy wpływ na uczniów.
40. Z przekonania zapewne o sczupłoścí wyznaczonéy od siebie dla Professorów pensyi, przepisała im Kommissya Eduk: liół spólny, cheąc ich przez to do ściśleyszéy ekononiki przymusić. Lecz to rzucało częfo kość niezgody niepotrzebną. - Inne uftanowienia nakształt Zakonny ch, okréslaiace wolność przyrodzoną i óbywatelską, upośledzałyby w tych czasach ftan Nauczycielski więcéy ies cze, aniżeli sczupłóćć pensyi. Doświadczenie nauczyło, że takowe uftawy nie tylko są nieporiobne do utrzymania, ale nadto nienżyteczne. Niechay Rząd wyznaczy przyzwoitą zapłatę, a sposób utrzymywania się i życia, niech zoflawi własnemu kaz̀dego ftaraniu i spólnéy innym ludziom wolności. To co się sprzeciwia przyrodzonemu rzeczy rozsądkowi i sprawiedliwości; to moralności polepszać, ani żadnych dobrych skutków miéé nie może. Zamiaft tamowania wolności żenienia się Nauczycielom, obmyśléćby raczey naleźało, na wzór innych Kraiów, fundusz dla ich wdów i sierot.
41. Chcąc przywiązać Professorów do swego ftanu, ižby go wcześnie nie opusczali, uftanowiła Kommissya Bduk: dodatki roczne do pensyi po oduczeniu lat a powinnóści Chwalebna myśl! gdyż ieśli na iakim, tedy tém bar. dziéy na tym urzędzie, im kto dłużéy pracuie, tém doskonalszym się ftaie. Lecz dodat-
ki te, przy matéy nader pensyi pierwiaftkowéy, były mało znaczące, i można mówić, że nie wyrównywaly pomnazảagecéy się corocznie cenie produktów. Przyzwoiciéy by taby nie corocznie, ale $n p$. co 5. lub nawet co 10. lat, a nierównie znacznieysze dodatki wyznaczyć. - Dodatki te rosły tylko do lat 2ollu, to ieft do lat Emerytury. Cayliz̀ nie naturalnieyszą rzeczą byłto, aby tak zashużonym tém bardiééy iescze rosła pensya, kiedy iéy częśé większą z łaski, nic nie robiąc odbierac mogli? Czyliz̀ nie można się było sp dziéwać, aby się znalé́li tacy, którzyby i po 20 leeiech uczyć chcieli? Wielu może doftapić Emerytury maiąc lat około 4o. W téy więc naydoyrzalszéy i silnéy ieszcze porze wieku, Rząd nie do spoczynku, ale do dalszéy pracy zachęcaćby powinien. Niech ftan uczących nie będzie ftanem na ubóztwo skazanym a Szkoly nasze doczekaią się pociechy, iaką maią wtym czasie Szkoły Magdeburskie; widziéć ftarcow 7 ocioletnich uczących zochotą i żywością młodym zw̛yczayną.

Niekażdy może dochować do późnéy ftarości czerftwość i żywość, a przy nich cierpliwość. Wielu przed Emeryturą iescze mogá uftać na siłach, lub dla niedobrze obranego ltanu, obmierzić sobre uczenie. Tym nie tylko wolność, alc nadto pomoc nalez̀y się od Zwierzchności, do zwiany ich urzędu na inny. Czyliź przez to, że kto przyiął uxcąd

Nauczyciela tracić ma prawo do poftẹpowania na inne? Jeżeli lat 20. oduczoaych daie prawo io ialsiegotakiego chleba laskawego ; a ciągla slabośé choćby też weześniéy na tym urzędzie zapadla, ślepota, lub inne kalectwo, nie powinnyż go zyskiwaé?
42. Jézeli ftan Nauczycieli Akademickich byt niedoftatecznie opatraonym, tedy fian Na uczycieli Zakonnych, a sczégólniéy Xięžy Piiarów byl i iest wcale mizerny; osobliwiéy zaś po tych: Kollegiach, ktớre żadnych fialych funduszów nie maią. Fizecz dzivna, iž. Zgromalzeaie z powołània swoiego nayużytecznieysze, nayuboższém zawsze bylo. Stan iego ciągle się z caasem pogorsza. Dopóki względy duchowne więcéy znaczyty, aniżeli publiczne zaslugi, ltan ich był lepszym, lubo nigdy obfituiącyn. Fundusze sczupłe nie wyllarezaią nawet na porządne wyz̀ywienie i przyodzianie ucząç ch. Msxyma, że darmo uczyć powinni, caęfo im moz̀e cierpień pzzyczyniać. Dach wieku, w miare szerzacego się światha, naywięcéy naturalaie znaleźé musial przyltępu w Zgromadzeniu poświęconém dla nauk. Ten duch, ktoremu się nic oprzeć niemoże, któvy $i$ do a ayodludnieyszych wciska się zakątów, pewaych odnian wymaga. Widzą ich potrzebę i młodzi i ftarzy. Pierwsi oczekuią ich niecierpliwie, drulzy' szanuią przesakody, których ze ftrony Zivierzchności. w Rzy-
mie spodziewać się mogą. Rząd kraiowy moze wszytkiemu zaradzić. Ma on prawo weyxzéć w urządzenie tych, ktárzy publiczne i tak ważne dla Narodu odprawuią usługi. Dobro powszechne wkłada obowiązek dawania im pomocy: sprawiedliwość kaze zabezpieczyć los ludzi uzzytecanych. Wewnętrzny nawet Zgromadzenia porządek i powaga zwierzchooÊci iega, potrzebuia sankcyi od Zwierzchności Kraiowéy, aby miéć mogly znaczenie i moc przyzwoita.

Reforma którą w tém Zgromadzeniu tak zasłużony z wielu miar dla Kran Piiar Konarski fosownie do swego czasu uczynit, na czas obecny, nie iest iuż doftateczną. Jé̌eli: iụna nowa nie naltapi, i Zgromadzenie i Szkoly iego coraz upadać muszą. Od lat wielu Zgromadzenie to ieft wplywem i uplywem osób. Skoro za rządu Pruskiego zatrudnione było przez lat kilka przyymowanie Nawicyuszow, natychmiaft uczuć się dat w tém Zgromadzeniu znaczny osób niedoftatek. I Zakonnik ma potrźeby człowieka; niedziw więc, iz̀ wniemożności ich opędzania, wzdycha do polepszenia losu swoiego. Ale przy uftawicznéy zmianie osób, liczba i doświadczeniem i dlugą wprawą udoskonalonych, zmnieyszaćsię coraz koniecrnie musi. Aby zaś temu zaradzić, nie tylko sprawiedliwszym, ale oraz skutecznieyszym będzie śrzodkiem, los wszyltkich i każdego wsczególności polepszyć, i powagą

Zwierzchności Kraiowéy zabezpieczyć, aniżeli wolnosé odmieniania ftanu tamować.
43. Przez reformę i rozkrzewienie tego Zgromadzenta, które zawsze miniéy niż . Ctan Akadenaicki ieft kosztowném, moz̀naby nayłatwiéy oświecenie wkraiu upowszechnić; glyby toz Zigromadzenie cheiało przyiąć ftaranie, mie tyliko nad Sžołami wyźszemi, ale nadto $i$ nad mieyskiemi. Srzodki nawet wynalezienia pomocy funduszowych sa dla iego członków, niz̀ dla innych łatwieysze. Mogliby otrzymywać Beneficia duchowne nie wyciągaiące ciąglego pray nich siedzeaia, a nawet i Beneficya parafulue, kiedyby te na iednémże ze Szkoła znaydowalysię mieyscu. Takie maią wsparcie zduchownych Proteltantskich Sakoły Niemieckie: gdzie ledwie nie przy kaźdéy ducho. wuy, a czasem dwóch, albo Nauczycieli, albo przynaymniéy dozorców obowiązki odbywaią. Lud prolty który naywięcéy zaufania w duchownych poklada, témby się chętaiéy garnął do szkólek, gdyby ci do ich składu wpływali.
44. Jak usuwać wszyftkich duchownych od Edukacyi (iak niektórzy życzą), nie widzę potrzeby, kiedy ta pod ftrażą Z vierzchności kraiowey zoftaie; tak oddawać wszyftkie SzkoJy iakiegokolwiek bądź lfopnia samym dúchownym, choćby nayświetleyszym, nie sądze rzecza, ani przyzwoitą, ani bezpiecaną.
45. Wszelkiéy pensyi kwota pieniężna nie może bydźf flanowiona na czas długi, a tém bardzuéy nazawsze; lecz od czasu do czasu wraz z ceną rzeczy musi się odmieniać. Pan Zöllner, w wydaném dziełku po odbytéy wizycie niektórych Szkół Polskich, radzı, (na wzór zapewne uftawy niegdyśs konwencyi Francuzkiéy), aby pensye Nâuczycieli byly wartością pewnéy ilości aboża nazna zane. 1 tak podlug niego Nauczyciel Szkoly wieyskiéy powinienby miéć wartośc szefli Berliń: kich - 120 ; Szkoły mieyskiey Nauczyciel około - 250 ; Rektor Szkoły uczonéy - - od 600 do 800 ; Nauczyoiele zaś inni ftopniami mniéy. Prawidfo to ieft naysprawiedliwsze; ale gdyby podług niego coroczna cena zboża stanowiła kwote pieniężną, tedy wydzielanie raz mnieyszéy, drugi raz większéy pensyi mogłoby mieszać porządek w adminifitracyi funduszów szkolnych. Cena więc zboża nie może się rozumtéć, chyba z lat kilku i na lat kilka.

Nots. Polepszenie losu Nauczycieli publicznych tém ieft nieuchronniéy w kraía naszym potrzebne, że ich los w kraiach ościennych cręścią iuż dawniéy, czę̧́cią świeżo ielt polepszony. Rząd Pruski zaczą̂ iuz̀ tę poprawę, w niektórych mieyscach; inne więc tém słuscniéy za równeż usłagi oney oczekuią.

62
RazDzXAE II.

$$
U \quad W \quad A \quad G \quad I
$$

## Zpopyzedzaiacych dwoch rozdziatote wy - nikaiace.

46. Chcac Szkoly wyższe tak o 3 ch i 4 ch , iako tez̀ i o 6 ciu Nauezycielach ftosownieyszá ich liczbą do wielośçi nauk osadzić, które się w nich daią, i któreby się dawać w nich powinny, potrzeha znaczną liczbę wezwać nowych Nauczycieli Skądże ich Zwierzchnośó weźmie, nim ich Seminarya, które się dopiéro zakładać maią doftarczą? Moiém zdaniem, nie tak się truszczéć nalez̀y o potrzebną liczbe Nauczycieli, iako raczéy o fundusz dla nich doltateczny. Skoro pensya będzie zasługom przyzwoita, schodzić nie będzie na ubiegaiących się o nię. Wielu Nauczycieli tak ftanu Akademickiego, iako tez Zgromadzenia Xięży Piiarów, którzy z przyczyny niedoftatku ftan swóy zmienili, chętnie do niego powrócą, skoro przyczyna oddalaiąca uftanie. Wielu teź Nauczycieli prywatnych i Metrów, którzy czućsię będą na zdolności, chętnie zamienią prywatne usługi na kráiowe, skoro te równo, albo lepiéy niz̀ pierwsze będą nagradzane. Ci nawet z pomiędzy nich, którzy poiedyncze tylko posiadaiąc talenta, a wiele przedsiębiorąc z potrzeby, małó są użytecznymi albo szkodliwymi na prywatnéy Edukacyi, zmieszani w mas-

Navczyetere.
sę Nauczycieli publicznych, łącząc swe talenta z talentami drugich, mogą się ftsć Kraiowi arcy-prydatnymi. Kto nie moze bydź Professorem, ten m że bydź Kollaboratorem, i w niższych klassach sposobić się do wyższych.
47. Wynalezienie doftatecrnych firnduszów, wiecey może podlegaó trudnościom. Jednakże Naród nie iest bez źrzódeł Wa* domo iest, iz z dóbr po-Jezuirkich czyli szkolnych, podfug pierwszéy ich taxy wleciech $1775^{3}$. gdzieniegdzie zaledwie od polowy, a gdzie niegdzie zaledwie od 4 tey częsici ich wartości i to 5 . tylko procentów są opłacane. Mimo Konftytucyi R. 1789 ., tak rząd dawniéy Polski, iak potém Pruski, mało gdzie uskutecznił powtórne tych dóbr ocenienie, a ftąd uftanowienie nowẻy oplaty podimieniem super-Raty, Gdzie zaś to naftąpiło, tam, iak wnosić można z Aktów Departamentu Płockiego , fundusz Szkolny równie niemiłosiernie, iak za piẻrwszą taxą, był skrzywdzony. Takowe ocenienie i z nich super-Raty bez żadnéy proporcyi do dochodów, i po części na pamięć w Kalkulaturach ftanowione, (iak się to w pewném mieyscu z rzeczonych dopiéro Aktów wykazule) powinny bydź podlug słuszności poprawione.

Raąd ma prawo niezaprzeczone z mocy przytoczonéy Konftytucyi R. 1789, nie tylko nową sprawiedliwą zrobić taxę tych dóbr?
wszyflkich, ale nadto od ich wartości rzetelnega procentu wymagać Których ieśli posiadacze dóbr tak wysoko opłacać nie chca, to summy wartości ich prawdziwéy oddá są obowiązani, aby ie Zwierzchność szkolnā gdzieindziéy, iak prawo dozwala, lokować mogła. Niechay to wszyftko ściśle wykơnane zoftanie, a fundusz Szkolny blisko się w dwóynasób powiększy. Przez to, że niektórzy posiadacze dóbr Szkolnych summę ich taxy pierwszéy oddali, lub aa inne dobra przenieśli, a zatén one od oplaty kanonu uwolnili, nie wynika, ižby one od nowego ich ocenienia, a zatém od oplacenia super-raty zasłonili: bo taż Konfty tucya R. 1789. zawarowsła, iż super Rata miata na zawsze pozofiać na dobrach im wypusczonych, ezylı po-Jezuickich. Stąd nawet zdaie się wynikać, iz̀ w czyichkolwiek te dobra zayduig się ręku, i iakkolwiek są trzeciemu odfiąpione lab sprzedane, zawsze iednak podlegaią opłacaniu super-raty, któ-ra- znowego ich ocenienia wyciągnioną bydź powinna.

Jeśli chwalebną ieft uftawą, iz̀ duchowni otrzymuiący Beneficia 4 tą część rocznych dochodów Italych do funduszu Szkolnégo oplacaią. , ¢zyliz̀ nie możnaby wnieść uftawy, aby i inni urzędnicy publiczni pewną cząftkę rocanéy pensyi lab intraty do ich urzędów praywiązanéy do tegoz funduszu opłacali? Opłata od dochodów maiących się dopiéro nabydź, niko-
nikogo niekrzywdzi, i z ochotą bywa składana. Zwierzrhność Kraiowa, troskliwa o rozszerzenie światła, może iescze inne w czasie spokoynym źrzódła wynaleźć, ies̉li powyższe będa niedoftateczne; albo ieśli ftan Skarbu publicznego nie dozwoli przez adzielenie profle summ znacznych funduszu Szkolnego pomnoz̀yć.
48. Składki uftanowione za Rządu Pruskiego na Szkoly Wieyskie i Mieyskie, mogaz w czasie pokoiu flać się doflatecznemi dla nich Sunduszami.
$\dot{Z}$ Ze ie nak wydatki z funduszów Szkolnych, iuz̀ na polepszenie w wielu wzgledach Szkók wyższych, iuz̀ na założenie Akademii, któréy Kray nie ma, iuż nakoniec nà Szkoły Wieyskie i Mieyskie, tam gdzie składki nie są iescze wprowadzone, lub są iescze niedoftateczne, mogą bydź bardzo zna czne, przeto tychże moz̀na w naltępuiący sposỏb osczędzić.
xód. Zamiaft podwyższania wszyltkich Szkól wydziałowych i podwydziałowych, tak co do nauk i ięzyów, o których się wyżèy namieniło, iako tez̀ co do liczby Nouczycie? li tymże naukom i ięzykom odpowiadaiącéy; możnaby trzy tylko lub naywięcéy eztery głównieysze Szkoly, (iak ieft np. Lyceum Warszawskie) założyć, a insze na poniz̀sze nieco przeznaczyć; lecz wszyfikie tak urządzić, iźby szukaiący większego óswiecenia, z niższych
do wyższych zkorzyścią i bez firaty czasu przechodzić mogli. Szkuły niższe mniéy daiąc nauk i mbléy ięzyków, mnieyby tez̀ potrzebowaty Navozycieli: nie miniéy iedoak iak szésciu, oprócz Metrów. Osadzenie zaś iednéy lub dwóch nowych Szkół wyższych (bo Lyceum Warszawskie, a może i Gimnazyum Poznańskie, iuz̀ nie wielu praydania osób zapewne potrzebuią), - nie tak wielkiéy liczby nowych Nau zycieli wymaga, iakaby była potrzelina, gdyby po wsayfkich innych liczbeg u rą̨cych podwoić, a gdzieniegdzıe i potroić wypadało.

2re. S koły te wyźsze iakkolwiek zwane, $n p$. Lyces, mogłyby miéć z sobą zlączone i mieścić w sobie Szkoly niższe, zwane $n p$ Gimnazya.

3cie. Podług zdania tak zasłużonego w dzieiarh Pruskich męźa Pana Gedţke, Szkoly Mierskie mogą bydź beapiecznie z Ginnazyami łęczone. A zatém po miafflach máłłych które maią Gin nazya, a dzieci nie wiele, łącząc Szkoły Mieyskie z Gimnazyami, meżna kosztów osczędzić. Złączone razem, przynayminiéy iednym Nauczycielem lub dwiema mogą miés mniéy, aniżeli kiedy są każda osobno! AIbowiem dwie nayniz̀sze klassy Gimnazyyne, moga slużyć za dwie klassy wyższe Szkoly Mieyskiéy. (Obacz Programma Cedike zrot ku 1800.)

4te. Podobnież Szkoły Mieyskie, czy większe czy mnieysze, zarzynaiąc uczyć od początków, mogą i powinny mieścić w sobie Szkoły wieyskie czyli początkowe.

5te. W dobiéraniu Metrów należałoby, ile możności, miéć wagląd na to, iz̉by ci nie same tylko ięzyki lub rysunki, (do których nie mogą miéć wiele godzin przy Szkołach), ale przy tém i inne lekcye dawać, a zatém Nauczycielami, albo ich pomacnikami bydź mogli. Utrzymywanie bowiem iednéy osoby zthialt dwóch, mniéy koniecznie kosztowas musi.

## ROZDZIA H H <br> Pomoct czyli $S_{\text {Rzo }}$ gǐ pä aczenia potrzebinc.

49. Chocraźby Nauczycielo 1yyinaydosko. nalsi, chociażby ich liczba była doStateczna, nie mogą się iednak obéyśdź bez pomocy, iaką są szkolne Biblioteki, zbiory rzeczy naturalnych, a niektórych wzory czyli wysabiane Modele, Narzędzia, Kopersztychy. Karty Jeograficzne, a nakoniec i budowy czyIi same domy Szkolne o wewnętrzuemi ich

$$
\mathrm{E} 2
$$

(38 ROZDZIAE III.
porządkami. Gdyby nawet Nauczyciele byli iak naylepiéy opłacani, nie możnaby iednak spusczać się nato, aby oni sami byli w to wszy ftko opatrzonymi, co do dawania nauk sczególnych ieft potrzebne lub przydatne. Z tych pomocy iedne slużą do potwierdzenia lub dowiedzenia zmysłowego Teoryi, inne do wraźenia w pamięć i udoskonalenia wyobrazeń, inne nakoniec tak iftotnie są potrzebre, że bez nich tenrya nawet dawaną bydź nie może. Na co się przyda np. opis wielu rzeczy kopalnych, a nawet i wielu roślinnych, ieśli sluchaiący nie ma onych wyobrażenia? Cóż w Chimii poffapić można nie widıąc narzędzi, ani znaiąc materyałów, których rozbiór ma się robić? Fizyczne nawet Experymienta nie zawsze można na figurach objánić, tak aby prawdy z nich wywiedzione za niewątpliwe prayiętemi bydź mogły, - Zaięci ftaraniem około Szkół Niemieckich zwrócili mocną uwagę na to, aby ucząca się ułodzież, ile bydź może, we wszyltkiẻm iak naywięcéy nabiérała wyobrażeń z widzenia: bo przez ten zmysł można mówić nayszlachetnieyszy, naywięcéy się ich i nayłatwiéy nabywa, i przezeń nabyte, są podobno nayiaśnieysze i naytrwalsze. - W tym celu, arcy-požyteczne są dxiela i zbiory:

[^0]2. Tegȯ̀ Autora Galerya Kopersztychów dla młodzieży oboiéy płci, przedstawiaiąca rzeczy z Hiftoryi naturalnéy, z kunsztów i ze zwyczaiów.
3. Xięga Kopersztychów do rzeczy z Mito logii, ze Staroży tności uczonéy, i z Kun. sztów przez Pana Hirt.
4. Zbiór narzędzi i spreętów Matematycznych, Fizycznych i Chimicznych, tudziez̀ figur i kopersztychów u Pana Catel w Berlinie.
5. Zbiór figur cynowych służący do Hiftoryi Zwierzat przez PP. Forster i Kliugel, w Hali u Kupca Kunsztów Dreyssig.
6. Zbiory rzeczy wyciskanych na Massach tego twardnieiących, maiących poftać Medallionów, i služących do Hiltoryi dzieiów, Mitologii i Archeologii.
50. Kommissya Edukacyyna zaczęła by$\ddagger a$ opatrywać Szkoły publiczne narzędziami Jeometrycznemi i Fizycznemi, ale nie wszyfikie iéscze, i niewiele ich otrzymaty. - Biblioteki musiały także bydź wszedzie choć po cześsi pozakładane, ale te po niektórych mieyscach calkiem zginęty. Zgromadzenia Zakonne trudniące się Szkołami są nieco lepiéy w Xiążki opatrznne; ale i tym zbywa powszechnie na dziełach nowszych i lepszych edycyach Alutorów da wnieyszy ch. Biblioteki szkól-
ne powinnyby miéć fundusz na útriymywanie cią̧łe Gazet Literackich, Źurnalów pedagogirznych, $i$ innych pism peryodyeznych, no-. we odkrycia i wynalazki ogłaszaiących, tudzież

- Gazet polity cznych, któreby i uczniówie szkólni czytać mogli.

Do pomocy i śrzodków do uczenia potrzebnych, przyłą zyłem i dony szkolne: wiele bawiem na ich dogodności i wewnętraném urządzeniu zawisło. Źyczyć należy, aby do ich trwałości i wygody łączyć się mogło zawsze ochędóztwo i ozdoba, niewykwitna, ale guftowna, aby uczący się przywykali od dziecińtiva do guliu w przyzwoitém utrzymywaniu z czasem wlasnyeh pomieszkań.
51. To wszyfiko potrzebuie nakładów. Dla osczędzenia więc funduszu Szkolnego należałoby potwierdzić i upowszechnić wprowadzoną przez Rząd Pruski gdzieniegdzie opłatę Szkolną, ale umiarkowaną, dobrze urządzoną, od maiętnieyszych tylko wybiérać się maiącą, z warunki m , aby ta nie na co innego, lecz iedynie na porzadki Szkolne, na Bibliotekę, na inne powyższe pomocy, a nakoniec i na przyozdobienie klass szkolnych zożoną była.
le umieiący to co zna, sczę́liwie w drugich przelewać; aniżelı ów, co byftrością dowcipu i obszernością wiadomości zadziwia, ale iest umieiętnym i mądrym tylko dla siebie.
53. Wydoskonalenie Metody wielu bardzo Pedagogów Niemieckich zatrudniało i zatrudn:a. Pisma ich razliczne wiele rzerzy póżytecznych zawiéraią; lecz wemóztwie ich wiele iest takich, które w sobie nie rzeczy nowe, ale tylko rozszerzone, przeksztalcone lub po inaych wiernie powtarzane zamykaia. Źeby część tę Pedagogiki wyiaśnić, potrzeba moiém zdaniem, rozdzielić ią na sppsób poftępowania Nauczyciela zuczniami, i sposób onych uczenia.
54. Co da sposobu posterowania czyli obchodzenia się z uczniami; poniewaz wychowanie ich i ćwiczenie we wszyflkiém, ezęścią do ich rodziców, częścią do całego Narodu należy, potrzebne będą w Nauczycielu wszyftkie praymioty moralne, któreby go czynily godnym zastępeą rodziców, i godnym zastępeą oyca oyczyzny. Temi zaś przymiotami rzatzić i kierować wnim powinna naturalna roztropność, która glówną iest zasadą i ogólnem wszyftkich działań prawidlem. Ta mu wskaże navlepiéy przy tamtych przymiotach, kiedy i iak daleko ma się okazać lagodnym i pobłażaięcym; kiedy i iak daleka poważnym
i surowym. Ta mu poradzi śrzodki, któremi przywiązać do siebie młodych serea, i któremi wrazić wnich moz̉e przyzwoite dla siebie uszanowanie. Ta mu przepisze miare, w jakiéy, flosownie do çzasu, klassy, wiek u i sczególnéy nakoniec uczniów poiętnośri, dawać ma swoie przedmioty. Ta nakoniec po-
 zbyt żywych miackować, a we wszyftkich eheć i smak do nauk zasczepiać i utrzymywać powinien.
55. Co do sposobu uczenia, dobra Metoda zalezec będzie, Naprzód, od natury kaźdéy w sczególoości nauki Bo co staży iednéy, to móże bydź nieftosowne do drugiéy. Nauki naprzykład, w których iedynie przez rozumowanie wydobywaią się wyobrażenia, i nieznaiome ze znaiomych wyprowadzaią, nie powinny i nie mogą bydź tymże sposobem wykładane, co nauki, kıórych większa częśç wyobrażé nabywa się przez samo zmystowe widzenie. Z tego wzgledu iednaz̀ nawet i tà sama nauka, wróżnych swych czę́siach, różnego rzeczy wykładu potrzebowac móże. Powtóre, od zupełnego przez Nauczyciela rzeczy swéy obięcia. Bo im kto gruntowniéy rzecz iaką obeymie, im dokladnieysze sczególnych iéy częsci we wszyfikich wzgl dach ma poznanie, tem też dokladniéy poraçiéy $i$ łatwiéy onę wykładać potrafi. Potrzecie, od
ftopnia do którego sczególne neuki są podpiesione i wyiaśnione. Bo-gdzie iaka nauka nie ieft iescze w svych zasadach wyiaśnioną, gdzie odkrycia poczynione nie są iescze doflateczne na wytlumaczenie wszyllich iéy ezęści pôiedynczych, i wyłożenia ciągłego po-i mịedzy niemi związku, tam tė̇ ta nauka nie może byd́́ gruntawaie, iasno i porządnie wykładana. Stąd wynika, że'za post pkiem i doskonaleniem sieg nauk, i metoda ich scze_olna odmien̉iać się czyli doskonalré musi. Poczwarte, od ftopnia do którego iuz̀ usposobionymi są uczuiowie. Bo nie moz̀na iednakawo Humaczyć się tym, któcyón zbywa ie. scce na wyobrużeniach początkowych, ina mocy obeymowania ciagłego wykładu, iak tym. których rozum zbogacony iuż iest pewnemi wiądomościami, a umysł wzmocni ny do prę̨szego postępu. Popiate, od zewnętrznych pomocy tak dla Nanczyciela, iako też i dla u zących się. Bo bez tych, iak ómy iuz̀ wo-sobnym rozdziale powiedzieli, iedne nauki wcale się obeyśdź nie mogą, inne trudności ̀ opóźnıenia doznawać muszą.
56. Z tych wszyflkich warunkỏw dobréy. Metody, łatwo każdy wniesie: Naprzod, iak iest ważną reeczą, aby Kandydaci w umyślnych Seminaryach sposobilh się do ftanu Nauczyclelskiego, i rak troskliwego tè̇ Seminarya potrzebuią urządzenia: Powtóre, iak nie.
wiele flanowić moźna powszechnych prawidel dobrey metody w uczeniu Co do mnie, nie widzę ich więcéy nad to iedno, aby Nauczyciele we wszyfikich przedmiotach zachowali w praktyce iak nayściśléy to, co iest przedmiotem Logiki Kondyllaka, to ieft iak naydokładnieyszy Sposób rozbiorowy. Ale prawidło to iest nader obszerne i wiele bardzo sczególnych przyftosowań potrzebuiące; a na tych przyfosowaniach naywiększa sztuka zależy.
57. Niektórzy Pedagogowie Niemieccy sposób nawet analityczny nie uznaiá za powszechne dobrey metody prawidło. Dla uczniów Szkoł nižszych poczytuią go za iedjny, dla wyższych lepszość Sposobowi zbiorowemu pray pisuią. Wszakże zdanie to nie może pochodzié, tylko albo z uważania rzeczy iak są, nie iak byd́ powinny, albo ze zlego rozumienia, co ieft sposób rozbiorowy. Jeżeli bowiem na tém zdanie swoie zasadzaią, iz̀ do zupełnego poznania rzeczy iakiéy, potrzetne ieft calkowite iéy objeccie; to nam daie sposób rozbiorowy, kiedy nam daie tak dokładne wszyftkich części poznanie, abyśmy nie tylko kádda zosobna, ale nadto ich zwiazki wzaiemne i flosunki poznawali, tak abyśny z tych części iednę calość ulożjé potrafifi. Przeciwnicy Loiki Kondyllaka zapominait, iz sposáb rozbiorowy nie tylko się na tém za-
sadza, aby rzeczy rozbiérać na części, i tak rozebrane naprzód uważać; ale nadto, abyie uważać w związku z drugieni, i ùniéć z wielu części iednę całośc utworzyć. Gdyby wA. kademiiach Niemieckich traymano sie powszechnie i we wszystkiém rozbiorowego sposobu, Filozofowie ich nie byliby zapewne talk ciemnymi i niezrozamialymi, i nie doznawaliby tak nagłéy iak na Teatrze sławy i upadku kolei.

Inni twieddza, że sposáb rozbiorowy dogodnieyszy iest niektórym naukom, a zbiorowy niektórym. Historyczne np. wiadomości układane przea tabelle są, mówią, latwieysze do objęcia i spamiętania. Ale zbiory przez tabelle ulożone, nie sprzeciwiaią się w niczém sposobowi rozbiorowemu; i owszem rozbiór ulatwiaią. Nie przedttawiaią bowiem całości, któreyby części byly ukryte, nie ftanowią nie dowiedzionych zasad zwanych Principia, na którychby się rzecr cała budować miała; ale przedstawiaia tylko znakomitsze wewnych czasach zdarzenia, niby głównieysze całości części, zostawuiąe dopelnienie drobnieyszych mniey ważnych albo Nauczycielowi, albo własnéy każdego pracy. Kiedy zaś rzecz iaka zbyt złożoną poznaé chcemy, uważamy napraód cześsci znacznieysze i przednieysze, bo te znatury bardziéy nas zastanawiaią i zwraeaią kusobie: po tych zaś poznaniu innne ftopniami mniey znakomite i pobližsze tém la-
twiéy poznaiemy, i ich wyobrażenia przez związek z tamtémi tém lepiéy pamiętamy, i tém snadniéy dla każdéy mieysce iéy przy." zwoite naznaczamy.
58. Utraymuie się więc, podług Loiki Kondyllaka, sposób rozbiorowy, iako iedyny we wsayftkich naukach. Ale ten w nauczaniu może bydź dwoiako wykonanym. Albo go robi sam Nauczycie! berpośrzednie, nie wymagaiąc od uczniów tylko uwagi, albo za pośrzednictwem uczniỏ́w poddaiąc im pytaxia, robiąc wątpliwości, proftuiąc wnioski, i przez to przywodząc ich do tego, aby sami rzeczy zadanych rozwiązania szukali. Piérwszy sposob bywa pospolicie, a przynaymniéy bydźz może daleko krótszy, niz̀ drugi. Bo uczący nagotowany nà rzecz swoię należycie, maiąc wszyffkie wyobrażenia i zdania w umys̉le ra* zem przytomne, wybiéra, z nich tetylko, których szereg nieprzerwany prawde ostateczną odkrywa, wszelkie zaś zdania i wnioski pozorne a blędne pomiia, tudzież opuscza wszelkie prawdy poboczne choć blizkie, kiedy do okazania rzeczy zamierzonéy mniéy lub wcale nie przydatne.

Poltepuiąc zatém odrzeczy nayznaiomszéy̧, przechodzi nagle od jednèy prawdy do drugiéy, aż doydzie do oftatniéy, drogą naykrótszą, to ieff nayproftszą i pewną, bo iuż doświadczoną. Dragi zaśs sposób robienia roze
biorn musi bydź dłužszym nierównie: bo lubo uezący niemniéy musi byd́́ praygotowany i mieraniéy pótrzehuie wszyflkie wyobrażenia i zdania pośrzedaie miéć w umyśle przytomnè, udawać przecięz̀ i tak poftẹpowac musi, iakoby sam rownie iak iego sluchacze byt niewiadomym i nieumieiętnym. Szaka z nimi iak w ciemności każdéy z osobaa prawdy, która między piérwszą i oftatnia pośrzedniczy; wynalezionym poiedynczo, wynayduie iescze mieysca przyzwoite, aby tenże ink w sposobie powyższym uformowaly szeteg, bo pewne tylko ich nafteppftwo, doyście do zamierzonego celu ułatwia. Przywydobywania wniosków zoftawia uczniom wybór dowolny, i przez mnóztwo tylko pytań, przeftróg i uwag, ieden z wielu prawdziwie potrze się wraz z nimi iak po polu lub lesie nieznaionym, i przeì same błędy zwraca się z nimi na droge prawdziwą.

Sposób ten rozbioru zowie się Sokratycznym, bo takim Sokrates mędrców Greckich na droge zdrowego rozsądku sprowadzat, takim preymuszat, ì̀ sami zdania swoie pozornemi wybiegami dlugo utrzymywane przy końcu zbiiali.

Słusznie chełpią się Szkoly Niemienkie upowszechmieniem u siebie tego sposobu. Jeft on naygruntownieyszym i naynaturalnieyszym. Takim nas bowiem uczy sama natura, dozwa-
laiąc, aby doświadezenie prowadziło nas przez blędy do prawdy. Sposób ten prayucza młodych zwolna, iak i gdzie sami szukać maią rozwiązania wątpliwości i by dź sobie przewodaikami, daie im naymocnieysze i naytrwalsze wyobraźenia, i (iako sam Sokrates o nim powiedzial) zapłodnia iuz nabyte do nowych rodzenia. Jak niepospolite są korzyści tego sposobu rozbiorowego, tak niepospolitéy wymaga zdatności w Nauczycielu, aby foosowne do zamiaru czynit pytania, aby sam nic nierozvięzuąc umiałt ulatwić rozwiązanie tradności, aby korzyfial z samyoh blędnych odpowiedzi, aby nie dozwolit zbaczác daleko od drogi prawdy; i bez znudzenia, owszem z uczuciem radości do zamierzonego celu doprowadzal.
59. Lecz iako przyrodzenie nie zawsze nas na sámo obłąkanie skazuie, i nie zawsze dłagiego doświadezenia potrzeba, aby nas z błędu wywriodło ; tak sposób Sokratyczny, (który tė̇ i Katechetycznym nazywaią) nie wszędzie ieft koniecznie potrzebny, i nie zawsze do uskutecznienia podobny. W poznawaniu rzeczy naturalnych, którego naylepiéy nabywamy z widzenia, w zbiéraniu wiadomości hiftoryeznych, które równie iak pierwsze nie mogą się wydobywać z rozumowania, (wyiąwszy uwagi nad niemi wróżnych wzgleqdach czynuć się mogące), sposób Sokratyczpy byl-
by nie tylko nie potrzebny, ale nawet niepodobny. Daremna i śmieszna ieft praca tych Nauczycieli, którzy dla ułatwienia dzieciom takowyoh przedmiotów, podzielaią one na droboe pytana, torych dzieci ani przewidziéć, ani xozwiązać nte mogą, z przyozyny, że albo rescze nie maią w tym rodzaiu żadnych wivabrażeń, albo że to, co następuie, nie ieft wnioskiem poprzedzaiącego. W takich przedmiotach dosyé ieft zachować rozbiór pierwssego rodzaiu. to ieft wyhładać rzeczy poraģ kiear ciągłym, a pytania drobne zachować a a koniec, dla zapewnienia się, czy słuchaiący, Jub czytaiący objąt wszyfikie sczegóły, i czy one paunięta.

Nauki których duszą ielt rozumowanie, mogą i powinny sposobem Sokratycznym bydź wyiładanc, ale i te niezawsze i nie wszędzie. Naprzód bowiem, nie wszyftkie ich części są ciągłém 'rozumowaniem; powtóre sposób ten iest, iakeśmy powiedzieli przydługi, a czasem może i przytrudny. Wykładanie nim wszyftkiego, mogłoby postępek uczniów niepotrzebnie opóźniać. Uczniowie klass wyższych, których uwaga jeft kprawnieysza, i umysł do objęcia ciągłego rozumowania wzmocniony, którzy więcéy maią wyobrazeń, i z nich łatwiéy co potrzebnieysze do pewnego celu wybiérać są w ftanie, mogą z korzyścią sluchać wykladu skróconym rozbiorem, i przezeń w krótszym czasie więcéy rzeczy obeymować.

Po skończonym zaś wykładzie, czynione liczne pytania fosowne do rzeczy, nigdy bezskute cznemi nie będą. Rozsądek sam naylepszym będzie dla Nauczyciela poradca, kiedy pierwfego, a kiedy drugiego sposobu rozbioru użyć powinien.

6o. Sposób rozbioru krótszego, czyli cią. głego rozumowania, był powszechnie w Szkołach Polskich wraz zLoiką Kondyllaka przyięty, lubo nie wszędzie i nie we wszyfikiém iednakowo wykonywany: Sposób Sokratyczny lubo nie był całkiem nieznany, rzadko iednak bywał w użyciu.

Kommussya Edukacyi rzuciła piękne fundamenta podtytułem: Nauczyciele i Nauki, tak względem postępowania zuczniami, iak wzgledem sposobu nauczania. Wady które opóźniały postępek uczniów tak w naukach, iak i w ięzykach, przypisać należy, nie tak przepisom Kommissyi, iako raczéy zadawnionym zwyczaiom, i nie obmyśleniu doftatecznych śrzodków do wykonania lepszey Metody.
61. Uczenie się na pamięć a czasem do słowa, ieft sprawiedliwym dla Szkół Polskich wyrzutem, lubo może nie do tak wielu przedmiotów rozciągnionym, iak się obcym poftrzegaczom zdawało. W dawaniu Matematyki i Grammatyki Polsko-łacińskiéy, wada ta iuz̀ od wielu lat nie miała mieysca. Przedmioty te,' albo tylko ich części, w których
z̀adne niezachodzi rozumowanie, iak np. Formy proypadkowania i czasowania, potrzebuiz̨ saméy tylko pamięci, i uczenie się ich do stowa ielt nieuchronne w każdym ięzyku. Samo wzmocmenie pamięci, tak użytecane do poflępku we wszy ftkiém, potrzebuie iéy ćwiczenia. W tym celu chwalebne ieft zadawanie do azzenia-się i odmawiania z pamięci wzoróv pięknych z różnych ięzjơow: przez co młodzież oprócz doskonalenia panięci, giętkości ięzyka, czylfego wymawiania, urabiania ğłosu i innych przymiotów, przysiłemu umówcy potrzebnych nabierać może.

Niemcy zadania takowe zowią Deklamacyami; ale možna powieđ̃ziéć, iz̀ ich powszecinie daią za mało. U nas zaś było ich za nadto; bo ledwie nie wszyfiko to, co wobcym ięzyku dawano, naznaczano na pamięć. Uczenie się wielu wzorów, ieśli ieft pożytecane z jednéy ftrany, ieft szkodliwe z drugiêy, bo wiele czasu innym naukom odciąga, Uczenie się na pamięć przedmiotoów, gdzie więcéy rozum, niz̀ pamięć pracować powinien, ieśli iescze gãzie niebylo wykorzenione, nie znayduie wymówki, chyba w tém, że się działo czętokroć mimo woli Nauczycielat, i że częfto zbywało na śrzodkach zapobieżenia złemu.
62. Jeżeli w jakim wzglę̧zie, tedy dozachowania dobréy Metody, potrzebne są pomocy i órzodki aczenia, o których się wyżey
mówito. Z tych naypiérwsze są xiązki Klassyczne i Elementarne. Dobroc xiązek Szkolryeh, oprócz spólnéy innym wartości rzeczy wewnẹtrznèy, zasadzac się lescze powintiana ftoso wności do calego planu, do klass sczególnych, tudzież na latwoŝci ich nabywania. Pedagogowie Niemieccy dwoiftych xiążek dla Szkót wymagaią; iednych dla uczuiow, drugich dla Nauczycieli : naksztalt iak ieft Cramznatyka X. Kopczrúskiego z przypisami. Dla Nauczycieli powinna bydź rzecz cała obszèrnie i dokładnie wyłozoona ; dla mczniów zaś tylko treśś nauki krötko i zwięźle zebrana. Jeżeli bowiem uczeń miéć będzie obszerny wykład rzeczy, nie będzie słuchat Nauczyciela, spusczaiąc się na to, że toż samo ma wxiążce, któréy iednak może nie bydź w stanie rozumienia. To mogło bydź iedną zprzyczyn, dla których młodzież Szkoł Polskich uczyla się niektórych lekcyy na pamięc. Krötkie treści nie maią do tego služyč, aby się ich na pamięć uczono, a tem mniéy nie objaşnionych przez wykład obszernieyszy; ale tylko do odczytywania i przypominania sobie z wich tego, co Nauczyciel obszernie wyloz̀y i objaGni. Takowe xiążki Elementarne powinny bydź blisko tẻm dla uczącyck się, czẻm są dla czytsiących krötkie trésंci przy koncu dzie przywiększych. Dla większego poz̉ytku, Nauczyciel mógłby wniektóyych przedmỉotach, po przyzwoitém rzeczy wyłożemiu, sam z drieFa
ćmi robić podobne treści, i dopiéro pokazywać ie w xiążkach. Caby dzieciom radóść przyn sito, iz̀ to, co maią wiążce, sami wynaleźli i odkryli.

Nie we wstyflkjch przedmiotach i nie we wszyltkich ich ċęściach mogą bydź krótkie treści tak sczęśliwie zebrane, aby mimo ich krótkości, ciągły w nich związek, i iasne ieduo zdrugiego wypływanie zachowane bydź mosły. Lecz to nic nie szkodzi, bo ten związek ok zać, i to iedno zdrugiego wyplywanie wyıaśnić, będzie dziełem Nouczyciela. Tabelle hiftoryczne i chronologiczne nie moga mieé wszędzie zupełnego i widacznego iedny h rzeczy a drugiéni pofaczénia; niemniéy przeto są dia tych pożyteczne, którzy ciądą hiftory ą czytali. W takowych xiążkach abiorowh h, możnaby umyślnie wiele pytań mıerozwiązanych weale umies zać, aby ich rozwiązanıa przez uczaccego téu ciekawiéy oczekiwali uczni wie.

W Jeometryi sposobem Lhuilliera wyłożonéy, nie wiele, albo wcale żadnego nie moźna užyć skrócenia: lecz i z téy zebrane same twierdzenia, zagadnienia i wnioski niektóre, nie były by bez uż̀ tku. Nie każdy bowiem uczący się tak sczęŚhwéy ieft pamięci, aby zapytany po wydonéy znacznéy części, a tém bardziéy ku końcoyi dzieła, míeł pamiętać naftepptwo wszyflkich twierdzeń, zagadnień it.d. choćby ie naylepiéy rozumial, ieśli nie užy-

## Sposób Uuczenta.

wał za pomoc xiąžki. Takowy zbiór twierdzeń it. d. byłby dokończeniem sposubu Analitycznego, przedftawiaiąc piby całośćć rzeczy przez rozbiór na częci dowiedzionych i poznanych. Po wysłuchaniu rzeczy iakiéy praydłú̇zzéy, częfo zdaie nam się, iźz nic z tego wszyltkiego, cośmy słyszeli, choć było pięknie i zrocumiale powiedrazue, nie pamiétamy: gly iedaak mamy sobie prayponniane głównieysze punkta, przypominamy latwo sami cały cią raeczy.

Takowe treści dzieł większych przynosié będą iescze tę dagodność dla uczniów, iz̀ będąc sczupłemi, będą oraz taniemi; na co w układaniu xiąg Elementaroy ch wielki wzgląd miéć należy, nie chcąc klassy ubriższẻy od dobrodzieyftwa Szkot wyłączać. Ze firony zaś Nauczyciela zàchodzić będzie konie zaność prayzwoitego gotowania się na doftateczne rzeczy wyłożenie, kiedy ten nie będzie mógł spusczać się na to, że uczniowie maią one w swoich xiąźkach wyłożone.

Aby xią̇̇ki $\mathrm{dl}_{1}$ uczących się mo ty by dźá albo skróceniami iak nayśs iśle szemi sposou rozbiorowego, albo przynayonniéy tres ią rzeczy przez rozbiór dowiedzionyrh i dowodzić się maiących (resillata), potrzeba, aby piér-* wéy porobione były xiązki w przyzwoitéy obszernósci i objętósci, co do materyí dla Nauczycielów, a tamte lation z tych moza bydž zebrane i wyciągnione. A z̀e robienie xiąg

Klassycznych obszernieyszych，a choćby tylko ich tłumaczenie z ięzyka obcego，może czasuz przydtuźszego wymagać；a potrzeba króthich zbiorów dla uczniów ielt nagła；przeto w przed－ miotach，do których ięzyk nasz nie ma iescze： źrzódeł doftatecznych，możnaby zbiory kró－ tkie robić tymozasem z dzieł．lepszych obcych ． nim te przelane na ięzy oyczyfty zoftaną。． Gotowanie się zaś na ich objaśnienie，z tych－ ̇̇e źrzódełl lub innych można zoftawić do cza－ su usilności Nauczycielów．

Nie moga oni oprócz tego przeflawać ni－－ gdy，zwlascza w wyżsyych przedmiotach na poiedynczém，choéby naylepszém in swym ię－ zyku klassyezném źrzódle，ale muszę znać iß－． ne źrzódla i pomocy wobcych iezykach，ie－ śli ohcą bydź wswym objekcie doskonałymio． Xiążka klassyczna powinna bydź tylko wzo－ nem dla Nauczyciela przewodniczym，ale nie． całym składem i skarbem iego umieiętności．．

Trudna ieft rzecz，aby xiężki Klassyczne， でak da uczniów，iako te宿 dla uczących，pier－ wszy raz wydane，były zewszech miar dosko－ natemi，nawet na czas obecny，na czas zaś： dlagi，ieft rzecza niepodobnąa Znakiemby to było，źe Nauki nie poftępuią w tym kraiu． Zwierzchnósć zatém szkolna ftarać się oo to usilnie powinna，aby Xiążkiszkolne przez po－ prawne edycye dawnych，albo przybieranie no－ wych，coraz do większéy doskonalości przy－ chodzily．

63．Niedoftatek w wielu przédmiotach lub． niedoskonałość xiąg Elementarnych，wprowa－ dziły，iak się zdaie，do Szkol Polskich drugą główną wadę dobréy metodzie przeciwną；to ieft dyktowanie lekcyy w sakole．W klassach wyższych na wielu mieyscach，prawie wszyltkie przedmioty dyktowane byl przez Nauczycieli． To naturalnie nymowato naprzód czasu potrze－ bnego dó przyzwoitego lekcyy pisanyrh obja－ śnienia，i skracalo ich wykład．Powtóre，zmniey－ szało uwage uczniów w sluchaniu tegoż obja－ śnienia，bo się spusczali na dokładność rzeczy podyktowanychs Dyktowanezaś lekoye musia－ ły by d́z konieczniekrócéy i ozdobniéy wykła． dane，anizeli uftne thumaczenie się wymaga． A zatém，potrzecie，ułożenie ich，często nie wiele czasu zoltawiać musiało Nauczycielom do przygotowania się na te mieysca swych przedmiotów，które przytoczeń z innych źraó－ del uezonych wiadomości，i objaśnién wy－ magaia．

64．Zamiaft tego dyktowania ciąglego， wprowadzić nateży zwyczay szkol innych no－ towania i zapisywania przez uczniów w szko－ le reczy trudnieyszych tylko do spawiętanio， lub iftotnieyszych，osobliwie w klassach wyż－ szych．Na tenczas Nauczyciel przygotowany na uftny wykład，nie tylko będzie w ftanie wię－ céy rzeczy na każdy raz wydać，ale nadto wniéy się obszerniéy i dokładniéy tlumaczyć；
na tenczas mniéy się będzie ftaral o zwięzłość, płynność i ozdobę, ale za to więcéy o łatwość, iasność i zrozumiałość. Na tenczas bowiem będzie wftanie, nie opusczenia niczego, co do zupełnego wylusczenia i wyiaśnienia rzeczy służyć może, czy to przez praytoczenie do niéy z innych źrzódeł wiadomóści, czy przez wyftawienie iey podróżnemi wzęlędami, czy przez użycie nakoniec rozmaitych, a toz̀ samo lub blizko znacznych wyrażeń; na tenczas będzie mial czas zapewnić się przez liczne pytania, czy ieft we wszyftkiém i od wszyfikich rozumiany. Takowy wykład rzeczy, bardziéy będzie przyftępowat do opowiadania i rozmowy z uczniami, aniźeli do wymowy krasonowskiéy; ale za to bardziéy będzie miak na celu uczyć prawdziwie i bydź pożytecznym, aniżeli popisywać się z pięknym, fiylem i na próżne pochwały uczniów, lub ich podziwienie zarabiać.
65. Po zniesieniu dyktowania ciągłego, tém latwiéy można bẹdzie wprowadzié zwyczay gdzieindziéy chwalebny, aby uczniowie zanotowawszy wszkole, przy ufinym wykładzie rzeczy, części iéy iftotnieysze, oneż prywatnie ciągle na piśmie, praynaynniéy w niektórych przedmiotach ukladali, Hiftorya dzieiów iest nayłatwieyszym w tym zamiarze przedmiotem; od niéy więc takowe ćviczenia naylepiéy zaczynać. Takowe prace praymuszaé
i przyuczać uczniów będą, do pilnego rzeczy naprzód uważania, a potém rozbiérania, rozmyślania i zgłębiania. Przez nie prayw'łać będą do wiązania i spaiania w iednę całość różnych wiadomości i myśli; przez nie odkrywać będą i poftrzegać łatwiéy brak wyobražeń i wiadomości do uzupełnienia tego, co umieią potrzebnych, a przez to znsydow ac będą mocnieyszą okazyą szukania w tém ośviecenia swoiego. Nie tylko zaś uczyć się będa tym sposobem rzeczy zdatnych, ale nadto nabywać będą Loiki praktycznéy, czyli sztuki, iak maią myśli swoie gruntownie i zrozumiale wykładać.
66. Lecz aby uczniowie klass wyższych byli wfànie porządnego układania na pisnie tego wszyftkiego, co w klassie usłjszą, potrzeba, aby wniz̀szych zaraz Klassach ftopuiami do tego sposobieni byli. Bardzo praydatue w tym celu są po szkołach Niemieckich tak zwane ćwiczenia rozumu. Nie co innego one są, tylko wprawianiem dzieci do dobrego myśli swoich wyraźania, naprzód wimowie uftnéy, a potém pisanéy. Tym końcem opowiada lub czyta Nauczyciel dzieciom fosowne do ich poięcia baieczki, hiftoryyki, zagarki, lub co podobnego; każe ie pontarzać swemi słowy, rozwięzywać i sens moralny wyprowadzać, a potém toż samo pisać z pamięci: przy czém z przykładów wyciąga uwagi i przeliro-
gi grammatyczoo-loiczne. Takowe ćwiczenia zamieniaią się w klassach wyz̀szych na éwiçenia w ftylu, przez pisanie powieści, liftáw, memoryałow, opisow rzeczy ozdobnieyszych, a nakoniec móse w materyach flosownych do wiadomości uezniów.

Niedoltatek ćwiczeń podobnych.w pisaniu, ielt przyczyną, dlaczego widziany częstokroć liudzi doyrzałych, ktorzy. przekizesani wszkole świata zadziwigią i uymuią drugich płynnością mowy swoiéy, trafnością myśli i łatwością tuürnarzedia sıę uftnego, którzy po. kompaniiach rey prawadzą iza naywymownieyszych uchodzą; a którzy w pismach swoich. ledwie/nie w každéa zdaniu, ieśli nie grammatyozne, to loíczue błẹdy popelaiaią, i częflokroć nie są w flanie dobrego liftu napisania.

Žehy zaś tak éwiczenia rozump, iako i ftyIu, iak naywcześniéy w szkołach wyższych mogły bydź zaczynane, potrzeba, aby szkołki elemeutarne dobrze urządžić, aby dzieci poczynaiące, uczyły się dobrze czytać i pisać. Cwiczenia rozumu ultne roogą się wraz z nauką czytania zaczynać, co większa, moga ią: nawet poprzedzać.
67. W uczeniu ięzyków, Nauczyciele Szkok Polskich praymuszeni byli, 廹 tak powiem, trzymaćsię zléy Metody. Mnóztwo dzieci po wielu mieyscach ubogich, praychodzito do szko.
fy bez żadnéy xiążki i pomocy. Nauczycielt nie chcąc ich odftręczaé, musiał bydź wszyftkiém dla wszyftkich, dla niedoftatku tanich i ffosownych edycyy Autorów i słowników, czeftokroć i maiętnieysi znaydowali trudność w ich nabywaniu. Nie tylko thumaczenie myskli i składni iezyka, ale nadto znaczenia poiedynczych wyrazów musiało się w szkole odbywać, tak we klassach wyższych, iak niższych. Gotowania się uczniów do szkoły nie anano innego, oprócz uczenta się na panięć.

Na klassy nižsze, , przepisane byly wprawdzie wypisy Łacińskie z Autorów klassy cznych, i) dosyć tanie; ale te nie mialy, jak Niemieckie, dorabianych knótikich słowników, czyli xeieftru tych wyrazów, które się w nich znayduią: a które w klassach niz̀szych osozędzić, moga kosztu na zakupowanie zwyczaynych osobaych slowników. Nadto wypisy nasze szkolne byly zasczuple, i wlaśnie iak gdyby umyślnie do naznaczania na pamięć robione。 Gdyby ie bowiem tylko thunaczono i obiaśniano, nie wyftarczyłyby dłużéy, iak na 3. mìesiace, gdy tym czasem na rok caly były przezuaczone. Nadto Wypisy na klassę I. od wysokiéy i ciągléy zaraz, a zatém trudnéy dla dzieci laciny były zaczęte. Porzątki same ięzyka nie potrzebuią koniecznie klassycznych: i ciagłych wzorów. Wypisy P. Gedike z przeŁożonym inż na Polskie ich slownikiem, s six daleko fiosownieysze.

Dla klass wyższych nie było żadnych wypisów. Chciano zapewne, aby ich uczniowie Autorów klassycznych w samych ich źrzódlarh poznawali. Pię ne życzenie! ale zoftało tylko ży zeniem, i dlugo może niém pozoftanie. Zakupienie źrzódet więcéy naturalne ma trudności, aniz̀eli znich wyiątków. Więc znowu ucieczka do dyktowania. Rzecz była niepodabna tyle dyktować, lub nawet za szkota przepisywać, ileby należato do należytego Autoróv poznania przez ich thuma zenie i objaśnianie. Wybierano więc znich tylko mieysca niektóre, i tak iak wklassach niższych do uczenia się na pamięć naznaczano, z tą tylko różnicą, że ie ozdobniey i dosadniéy tluma-czono. A tak ze źrzódeł zrobiły się wypisy. Niektórzy triko Nauczyciele przeltawali na samiém przekładania na piśmie tych wyiątków, przez co uczniowie mieli wprawe naśladowania woyczyllym ięzyku mocy i piękności łacińskich wyrażeń. Trzeba przyznać, iż prawie powszechnie wybierane były, tak iak wwyisach na klassy niższe, co naypiękniéysze mieysca Autorów klassycznych, zdolne formować i serca przyszłych obywateli i gult prysilych Krasowówców Ale dzieła całe szanownéy flarożytności prawie calkiem nieznaiomemi zoftawaly. Z kilku zerwanych kwiatków nikt nie mógł sądzié o całych ogrodach, z których hyty pozrywne. Krótkie wyiątki nie potrzebowały wiele objaśnién i przytoczeń,
a czas usczuplony dyktowaniem, weale ich . czynić nie dozwalat. $\qquad$
68. Jeżeli do postępku w innyịh przedmiotach, tedy tém bardziey do pofiępku więzykach i do poznania Autorów potrzebne są pewne ulatwienia Oprócz xiązéek które maią thunaczyé uezniowie, potrzebné im sa sfor wnik2, is który chby się gotowali na zrozumievie praynayminié powierz chowne wy razó obegoh, aby whlassie tám latwieysze im byto aby h we wszolkim waglegdzie zoozumien.ea W Nieurczech ktokolwiek nie ieft of ft nie opatreenia się, w prayawoite pomocy, nie bywa doszkuł pes iętym. U nas więcéy miano względu na ubogich. Wszakże ten, iakkol iek go ludzkość sama zaleca, nie może bydź tak daleko posuwanym, ani w ten sposób okazywanym, izzby przezeń poftępek wszyltkich w naukach był tamowany. Bo dla pewnéy liczby, powszechnego dobra całego Narodu opóźniać, sprawiedliwośé nie dozwala.
W Niemezech oprócz tego, że są edycye zańsze Autorów umyślnie dla szkoł robione, zuayduią się iescze nawet po miernych miaftach nie tylko xięgarze zwyczeyni, antykwaryusze, którzy iuż używanemi xiąžkami handluią, a zatém uktórych tanio moz̀na doffać i Autorów i potrzebnych do ich rozumienia pomocy. Unas w niedoftatu tego wszylikiego
potrzeba, aby Zwierzchność szkolna ułatwiam ła śrzodki. Potrzeba, albo robić w własnym Kraiu podobniez̀ iak tam, tanie i poprawne -edycye, talpo ie zzagranicy w znacznéy ilości sprowadzqé í po szkolach rozsyłać. Wszakże oba te śrzvodki nie są latwe do wykonania; bo albo wiele czasu, albo wiele kosztu, a przynaymniéy wyłożenia do czasu pewnych summ, ktỏreby się potém pownóció mogly. wymagaię.

Gedyke słusznie suwaža, iz dawanie dawhych autorớw w szkolach, nigdy bydé nie ${ }^{*}$ może całkowite. Bo wieluž to dzieła są tak sczupłe, aby ie, przy tylu innych naukach można całe wciąz wykładać? Wykład więc ioh musi bydź zawsze cząlthowy. A zatém nie miasz potrzeby, aby ich źrzódla całkowite znaydowały się koniecznie wręku wszyltkich ruezacychisię. Naydogodnieyszym przeto śrzodkiem i dla Zwierzchnos̉ci i dla młodziežy będzie, robič zbiory z Autorów klassycznych, w těm rỏz̉ne od wypisów na klassy niżzze, iżby ite nie drobne wyiątki, ale części z nich ciaggle i znaćzne i w takiéy ilos̋ci zawierały, iz̀by Nanczyciele mogli iescze wybör znich czynic̉ dowolny, albo ie przynaymniéy na dwa kursa szkolne dzielić. Nieznaiome są mi iescze zbiory Autorỏw dawnych, pröcz czę§̉ci Encyklopedyi powszechnẻy dla Szkoł wyžszych wychodzącéy w Brunświku, Są̧dząc ie-
dnak po innych czę́sciach teyźe Encyklopedyi, spodziéwać sié można, że i te bedag wzorem godnym naśladowania, albo zupelne go przyięcia.

## ROZDZIAZ. V.

$\operatorname{LICZBAIKLASSYFIKACX*}$
$U C Z N \perp$ ẂW.
69. Luczba i rozkład ma Klassy uczaçych się nie są małéy wagi okoliconościami, w celu utrzymania dobrego porządku i zapewnienia každego wsczegófności korzyści. Liczba uczących się wSzkołach Polskich, rzadko gdzie była sczuplac. Niedoftatek Szkol wieyskich i mieyskich, bexpłatnos’ć nauk w szkołach, sprowadzaly ninóztwo uczniów do szkoł wyższych. W czasach zupelnie spokoynych, a osobliwie w czasie Seymu Konitytucy nego, niektóre Szkoły liczyly ieh około 500. Przy małéy liczbie Nauczycieli, osobliwie o 3ch lub 4 ch Klassach, liczba ta byla dla uczących nieznośnym ciężarem. Naynižsza Klassa, ma-

## 96 <br> RO:ZDZIAE V.

iạca iednego tylko Nauczyciela, mieściła częfto około 200. dzieci. Możnaż było każdego wsczególności dopilnować? P. Nimeyer, naznacza liczbę 50. uczniów iako naywyższą, nad którą znaydowaćsię ich więcéy w jedney izbie nie powinuo, chcąc aby wszyscy z pracy Nauczyciela korzyftaó mogli. Gdzie więc są Klassy licznieysze, tam radzi dzielić ie na pray-klassy czyli oddzialy osobne, w którychby tez̀ same zupelnie nauki byly dawane. A zatém, gdzieby Klassa pierwsza liczyła 200. uczuów, tamby ią naymniéy na 4. czę́sci czy1i pray-klassy osobae podzielić należało. Każly dośviadczenie maiący Nauczyciel, zgodzi się na to Pana Nimeyera zdanie. Wszakże formovanie takowych przy-klass, nie wiele gdzue w tych czasaclı będzie potrzebne. Od czasu Powftania Krakowskiego nigdzie podobno Szkoły nie powrócily do dawnéy ich uczniów liczby.

Szkoły wieyskie i mieyskie za przeszłego Rządu zaprowadzone, nie wiele wprawdzie odciaggaèły uczniów Szkołom wyższym, bo sameni prawie niemieckiemi Nauczycielami byly osadzone; lecz przy urządzeniu ich teraz ftosownieyszém, zapewne znaczną ich liczbę, zwłasczáz klass niższych, które tež naylicznieysze bywały, odciągną. Klassy wyższe, nie słyszałem, aby gdzie nadto były licznemi, owszem po wielu mieyscach byly nadto nieliazne, 2 przyczyny, iz mało bardzo maiętnych
do nich uczęsczalo, a ubożsi, nie bedąe częfio w ftanie utrzymywania sié, dolszego, na odniesionéy wnižszyrh klassach korzyści przeflawali. Przez zwróoenie maiętnieyszych do Szkól publicznych, dopelnié się mogą i klassy ich wyżze. Gdzieby h cza uczniów we wszylfikich klassach, a osobliwie wyższych była nad aiarę wyżéy wskazaną bytoby to dow,odem, iz̀ w tém mieyscu, więcéy niž iedna szkola, ieft potrzebna.
70. Wszyftkie klassy Szkol Polskich, lubo Nauczyciele w wyższych przemieniali sig a kolei, waględem uczniów byly ftałe, to ieft, że uczniowie każdéy, do iednéy tylko na wszyIfkie przedmioty należeli. Chciano więc, aby wszyscy podług ftopnia klassy we wszyltkich naukach równo poftepowali: co iest niepadobna. Poftępuiący wewnych przedmiod tach, choćby naysczęsliwiéy, nie mógł na ich słuchanie iśdź do wẏ̇széy klassy . dopókí w innych rórrnegóż poftepku nie siczynit. Gi którzy sczegölnieyszą do pewnych nouk okaq zywali skłonność , a noże i zdelność, tém wieksza przez to ponosili szkode, źe promocye były tylko roczne. Przychodzący także z prywatnéy Edukacyi, lub ze Szkồ nie podług uftaw Kommissyi Edukac: urzadzonych, będąc w jednych praedmiotach więcéy, w drugich mniéy usposobionymi; wiele na tém zuh pełném klass odosobnieniu tracili, z któréy-
kolwiek ich flrony, czy slabszey, czy mocnieszéy uważano, i podlug któréykolwiek klassylikowano.
71. To odosobnienie Klass, można un wazaaé iako skutek téy uftawy, przez ktúrą dawanienauk zwyczaynych ciągle dwie godziny trwało. Stąd nowe niedogoưności wynikaly. Uchylenie téy uftawy, a uftanowienie, aby każdego przedwiotu lekcya swoię osobną meałła godzinę, i nie dłużéy nad nię trwala, da naItępuiące körzyšci. 1ód. İ kà̉dy Nauczyciel będzie mógł wybrać sobie takie do dawania przedmioty, w których sié cruć będzie naymocnieyszym, albo wkttórych mà większe, niź w innych upbdobanie i cheć wemieh poftępowania. are. Że nie będão przymuszani do iednych tylko praywięzywać sią objektów, będą moglilie, whtórych się czuią mocnieyszymi, dawá́ w klassach wyżsìych, té, w któt
 dæi Nauczyciele, nie będą przymuszeni nobgle przechodzić z kłass niz̀szyeh. do wyższych, alè ftopniami przybieraiąc więcéy godzin zwolea się do nich przenosić. $4 t e$. Że nié będzie konieczności, aby wszyscy Nauczyciele rỏwną 9 iexbę godzin mieli do dawania. A zatém té daiaçy przedmiaty dfuższego przygotowania potrzebuiące, mogą mniéy; a inni więcéy godzin obeymować, Teyże ulgi doznoiąc wystuzèni, zefuarzali i slabowici, mogliby duzéy
bydz użytecznymi. 5te. Pray takowém tylko urzązeniu, mogą i Rektorowie Szkoł, miniéy więcéy; ftosownie do ich ianych zatruadnień, dawać godzin. 6te. Gdy doświadczenie okazuie nieużyteczqość przyouszania niektórych uczniów do wszyftkich przed́miotów, (kiedy pominąwszy zdatność in ochoté nierówną do wszyftkiega w niektóry ch, wielu obieraiąe wcześnie pewny ftan życia, moga nie miéć potrzeby pewnyćh przedtriotów, np, niektórych ięzyków osobliwie dawnieyszych), pray takowém tỳlko urzędzeniu mogą miéć wolny wybór przedmiotów, w których się chcą doskonalić i inie tracić próżno czasu na sfuchania nauk których nie szukaią. 7 me. Przy takowém tylko nakoniec urządzeniu, Klassy ftałe czyli do pewnych tylko uczniów praywiązane, mogą zamienić się w Klassy nieltałe, czyli do pewnego tylko fopnia nauk przywiązane, aby uczniowie z iakieykolwiek przyczyny nie równo we wszyfikich przedmiotach usposobieni, podłag poftępku, na iedne do wyźszych, na drugie do niz̀szych klass uczęsczać mogli. W czém iednak pewną miarę zachować nale$\dot{z} y$, to ieft potrzeba uwaźać na poftępek, lub opóźnienie w pryncypalnych tylko przedmiozach, lub w pewnéy ich liczbie. Gdyż inaczéy, gdyby na każdy zosobria przedmiot wielu uczniów do różnych klass miesczono, zamieszanie i nieład fatwoby się wkraśdź musiały.

## R O Z D Z A \& VI.

Skzodit pilnosici, obyczaxności, IĆWICZEńCIALA.

72. Prizepisy KommissyíEdukacyynéy wceIu utryymania wo Szkołach dobrego porządku, pilności i obyćzayności, byly arcy dobre. Zalecone łagodne i ludzkie z uczniami poltepowanie przekonalo, iak nieuz̀y teczna była zbytnia dawnych czasów surowość. Mimo źywość wrodzoną naszéy mlodzieży, nié mogliz się źalić Nauczyciele na niedoltatek iéy powolność we wszelkich wzgledach. Uszanowania i- przywiązánia cich doznawat każdy w aniare zachowanych wiglegdem nicho Statutu
 W: klassach niźszych używano iescze nieco częściéy niz̀ gdzieindziéy chłofty ido czego zbyteczne mnóztwo daieci przyczynialo powo *
 karności i pilności, iako upodlaiący, inatkiem ze Szk ol wyrugować. Ale życzenie to tam tylko ielt do wykonania podebine, gdzie Nanczyciel nie wiele maiąc dzieci, więcéy ma czasu do prawienia morałów, i gdzie w więcéy wzęlędach anizeli w useniu zaftępuige mieysce row dziców, więcéy też mialby śrzodków karcenia lub zachęcania. W szkołach zás gdyby uczący przy znacznéy liczbie dzieci malych.
chcial kaz̀de przewinienie samém na rozum przekonywaniem i moralneni reflexyami proflować, nie wieleby mu częftokroć czasu do dawania nauk pozoftawalo. Pizydać do tego należy, iz dzieci nim doydą do pewnéy doyrzałości, bliskiemi iescze będąc ftanu zwierzęcego, a zatém niezdolne powodować się samym rozumem, lub miłością honoru, pofirachiu czasem koniecznie potrzebuią. Ten iako działaiący na ich zmysły, z przyzwoitym rozsądkiem używạny, skuteczniéy w pewnych razach przykładaésię może do utrzymania ich w obrębach powinności.

Wszakże daleki ieftem od tego, aby dzieci samym tylko poftrachem do wszyfkiego prowadzié. Wiem, że z dzieci zaraz formowaé ludzi należy. Zgadzam się i owszem na tō, ze nic nie masz gorszego, nad kary cielesne bez rozsądku i łagodności, a tém bardziéy niesprawiedliwie wymierzane. Ale to tylko twierdzę, że ie całkiem ze Sakoł i klass niz̀szych uchylać, ieft rzeczą trulną i nieberpiecrną.

Widziałem w Niemezech Nauczycieli wygwizdanych w szkole od dzieci, nakształt aktorów na teatrze. Bydź może, iż nienaylepiéy swą szkolną rolę grali; ale to pewna, źe niedoltatek kar surowszych zuchwaló́é dzieci ośmielat. Rzecz niewątpliwa, iz̀ im więcéy ma sposobów Naurzyciel zachẹcenia uczniów swoich do nauk, im poważniéysze będą iego obyozaie, im fosownieysze do rzeczy
napomnienia, tém mniéy potrzebować będzie surowszych śrzodków iżywać.
73. Emulacya, ile w znacznéy liczbie uczących się, jeft.iednym z naymocrieyszych bodźców, do pilnośei zachęcaiących; ale i w téy obudzaniu, wielką oftróżność zachowywać należy, aby w serca młodych niezasczepić pychy, i szkodliwéy przesadzania się nad innych we wszyflkiém i górowania skłonności. Dlatego pochwały i wyftawianie za wzór lepiéy się nad innych wczących lub sprawuiących, powinny byd́ iak nayskromniéy uzywane.
74. Do pomnożenia pilności i zachowania obyczayności wiele się przykładała w Szkołach Polskich uftawa, która dozór nad dziećmi Rektora lub Prorektora i po za szkołę rozciągała. Zwiedzanie ich pomieszkań, raporta miesięczne dozorców czyli Dyrektorów, godne są zachowania, lubo innyfin szkolom nie znaiome.
75. Promocye z klass niz̀szych do wyższych, lubo inny ieft ich zamiar iftotny, iednakże byle z prayzwoitą okazałością czynione, macnym są bodźcem dla młodych tak do pilności, iako też do dobrego zachowywania się zâchęcaiącym. Leç ieżeli w czem, tedy w dawaniu promocyi iak nayściśleyszą sprawie-
dliwość zachowaé należy, aby tak iftotnego, iak pobocznych iéy celów nie chybiata. Ani prośby, lub gniewy nierozsądnych rodziców, ani płacz i obietnice poprawy niewczesnéy dzieci, żadnego wzogę̧u tam znaydować nie powinny, gdzie samạ zdolność ieft prawidłem. Nawet naypilnieyszy uczeń powinien niżéy pozoftać, ieśli pofiępek iego z jakieykolviek prayczyny zaacznie ieft spóżniony, i tak dłuk go, dopóki się należycie do wyžszéy klassy nie usposobi. Zatrzymywanie przeciwne promocyi, za iakiekolwiek bądź przewinienie, ieft karą nie ftosowną i niesprawiedliwą, bo ogólny poftępek w naukach opriznia; a wszelkie opóźnienie w naukach ielt szkodą nie tylko prywatnych, ale i calego Narodu. Biorąe rzecz ściśle, poftępki nawet moralne, nie mogą ani przeszkadzać, ani pomagać do promocyi w naukach. Kioby te chcial ftopniami oznaczać, musiatby ultanowić klassy moralności, na wzór poftanowionych dla nauk. Nic nie masz przykrzeyszego dla Nauczyciela, i bardziéy opóźniaiącego poftępek uczniów w naukach, iako dobranie ich w jednę klassę nie równo usposobionych. Czy bowiem na słabszych, czy na mocnieyszych wagląd większy będzie muiany, zawsze część iedna szkodowaó musi.
76. Dla częftszego obudzania pilności w uczniach, a czynności w Nauczycielach, by-
ty miesiegcze examina czyli proby uftanowio. ne. Ale te dawniéy odrywaty wiele czasu, tak przez powtarzanie tego, co było na pamięć dawane, iako też częto przez odciagganie Nauczycieli wszyltkich do klassy, która probę, składała. Przy poprawionéy Metódzie uczenia, powtarzanie flanie się łatwieyszém, a proby miesięczue klass poiedynczych, aby niè psuly czasu, mogą się odbywać przez samego Nauczyeiela w praytomnośri Rektora w. zwyezayaych godzinach. Nie zawse powtarzać třueba rzeczy powyższe dla okazania pofiepku: dlatego proba w niektórych naukach a osubliwie w językach, może się tak iak zwyczayna lekcja adbywać,
77. Popis publiczny raz tylko do roku Dyl adprawiany; bo tez̀ kurs nauk był wszędzie całoroczay. Lecz że popis publiczny: ieft naywiekszyo dla młodych we wszelkim wzol dzie bodźcem, i że gotowanie się nan̂ ieft iat arcy pożyteczne; przeto godną ieft zaL chodu rze zą, aby ten na potém dwa razy do roku, i z jaknaywiększą okažałością był odbywanym, Źle zaś sczeş́liwsze dowcipy prędszy' poftepek za zwyczay nad innych czynię, i same nawet pomieroe talenta w jednych przed d miorach prędzéy, w drugich późniey polfepuią ; przeto rzeczą sprawierlliwą i konleczną ieft, aby bieg nauk był także pólroczny, i

SRzodit pilnósct, obyčaynóscr.
aby uczniowie co póroku promorye otrzymywali.
78. Medaliony szkolue z n?pisem DiLr. GENTIAF nie złém były zachęceniem młỡzieźy do pilnó́ci i dobrego zachowahia się : rozdawanie iednak xiążek, zaaie się fiosownieysze do ftanu, wieku i potrzeb uczących sie. Rząd Pruski iuż wnióst do Szkół niektórych ten zwyczay chwalebny.
79. Cenzury, czyli osądzenie kaz̃dego w sczególności ucznia klass niższych, podpisane przez wszyflkich Nauczycieli i głośno przeczytane w przytomności wszylikich Klass, a osądzenie co do wszy ftkich daią ych się wSzkołach przedmiotów, tudziéz co do sposobu sprawowania się czyli moralności, z wyraženiem opusczonych godzin, i z zaleceniem w czém się ma sądzony sczególniéy poprawić, ieft arcy piękném i godném upowszechnienia uftanowieniem. Takowe Cenzury wiele kar innych osezędzaią, nie daią usypiać młodym wich niedoskonałościach, ocucaią ich ezulość i punkt honoru chwalebnie, przez po hwaly - lub nagany publicane. Przy czémiednak nielki wzgląd na delikatno?é zachować, i raczéy małe rzeczy pokrywać lub lagodżić, aniżeli większe przyoftro wyrazảać naležy; aby zbytiila surówość nie oburzała nadto czułości serc mładych, lubiéy wnich nie przytępiała. Prze-.

## 106

ROzD z I A \& VI
syłanie i udzielanie rodzicom takawego osądzenia ich synów, tém większą waz̉ność Cenzurom nadaie.
80. Cwiezenia ciała, są waźnym bardzo dobrego wychowania dzieci warunkiem, azatém godne usiłowania, aby obok ćwiczeń umysłu, mieys,ee w Szkolach publicznych znaydowały. Nie przepomniała ich Kommissya Eduk: Przepisane spólne zabawy uezniów, powinnyby wszędzie byd́ adnowione i na dal ściśle zachowane. Cwiczena woyskowe pod perynemi warunkami, mogłyby bydz z wielu względów pożyteczne. Naypiérwszym zaś warunkiem bylby ten wzglad aby uczacym się byly tylko rozrywką. Spólne zabawy daiące iak naywięcéy ruchu, przynczaiące do zręczności, zwinności, gietkości i dobréy poftawy, odbywane pod okiem ftarszych, nie tylko utrzymywać będą czerftwość ciała, żywość $i$ wesolość umysłu, ale nadto zabezpieczać od gnuśnéy nieczynności i pokątnych częLlokroć niebezpiecznych rozrywek. Na dniu dłuższym, mogłiby się w tym celu wszyscy, gdzie tego mieysce dozwala, codziennie na czas pewny zgromadzać. Nauczyciele i dozorcy gdyby niemieli innego zachęcenia, izby swéy przytomności gróm dziecinnym nie ubližali, samo przywiązanie a zatém większą powolność we wszyftkiém, któreby dla siebie
przez talna swych uczniach zyskiwali, moga miéć za doftateczua nagrode i pobudke.
81. W celu ułatwienia uczacym się lokacyi, gdzie niegdzie przytrudnéy lub niewygodnéy, tudzież w celu ułatwienia dozora, co się tycze ich pilności, obyezayności i ćwiczeń ciala, a zatém w celu połączenıa ile by dí może, wychowania (biorąc to wścislew anaczeniu) z ich uczeniem, me tylho nie nalezy wzbraniać Nauczycielom, ale raczéy zachęcać ich iescze potrzeba, aby utrzymywali pensyonaryuszów, którzyby na wszystkie lekeye publiczne zarówno z innymi uczęsczati. Gdzie zá mieysce i okoliczności dozwola z žezyé należy, aby obmyslone byly poblizkie szkolom domy, któreby prazzoicie dla uczących się urządzone, służyć mogły naksiztalt koszar szkolnych. Wszakże urządzenie to wiele of ftróżności wymaga, aby zanierznnego celu nie uchybiało. Skupienie bawiem ludzi, a tém bardziéy młodych ma swoie niebezpieczeńftwa, i może większe, aniżeli odosobnienie; gdyż w niém zepsucie tak fizyczne, iak moralne latwiéy i predzéy się szérzy.

# R O Z D I A Ł VII. 

## Dozór nad Szkoeami.

82. Dozór bezpośrzedni nad Szkolami iffaranność o utrzymywanie i podwýsszanie ich ftanu kwitnagcego, paruczone było iedynie Rektorom lub pro-Rektorom. Ultanowienie teraz mieyscowych władz opiekuńczych nakształt Eforatów Niemieckich, któreby władze Rektorów z jednéy firony okréślaly, z drugiey wspiéraly, słasznie znacznych spodziéwać się każe pożytków. Wybór na ten urząd osób światlych i znaczenie maiących, może obudzié powszechną o dobro Szkoł publieznych troskliwość. Oby krok ten wznieeit w Kraiu naszym zappał miłośników nauk, iaki nie dawno w Kordonie Rossyyskim uwielbiała Europa! Oby pisma nasze publiczue mogły ogłaszać tak lak zagraniczne, dobroczynna hoyność tych, którzyby wyznaczali, dary zachęcaiące dla ucsuiów naypilnieyszych, którzyby ułatwiali uboższym sposob utrzymywania się pray szkołach zwłascza wyższych, lub kiedyby ztych do Akademiy udawaé się chcieli. Dary takowe, czy w piéniądzach, czy wreczach, czy prolto dla odbiérać maiących, czy na ręce dozorców przesyłane, czy dla osób w sczególnaści wymieniony ch, czy w ogólnoSoi dla celuiących w jakimkolwiek względzie
przeznaczane, i wcześnie ogłaszane, prêynosityby iak gdzieindziéy, niewyrachowane rdla dobra powszechnego korzyści. Ale wróémy
 -h
83. Dozör pośrzedni i rząd cały nad Szkołami wszylikiemi oddany był radzie Szkol główaych czyli thademiy. Choćby te zatrzonemi w krotkjas czasie zoftaly, nie saczee le dñak za rzed przyzwoita aby im tenże ràąd iak dawniéth miał bydż powierzonym Rada Akademiczáa zlożona z osób uczacyeh przy Akademii $\quad$ katrudniona wiela własnemi riteressàmi, nie moze niéé dosyéczasu, do wchodzenia śscislego w'skfad Szkol innych, i Uutfzy? mywania rzad du ich wapetnego. Zacbzaby ebse niemi csanal lzba- Eltukacyi publiczney, lako spolad wszyltiveh inaywyžsza Magiftratura trudnió nie oniata? Jesti Adminfflracya dóbr Sakolhyoh zöftanie prey wydziałach Edukacyi departamentowy ${ }^{\text {an }}$, iestil Dozory mieyscowe czéść zatrudnień przyymą na siebie, cởzby pozoftawato do czynienia Izbie Edukacyynéý? gdyby innym whadzom rząd Szkot wewnetringy: i zewnętreny oddala?

- 84. Po dozorze, tak pośrzednim, fak Bezpośrzednim, Konferencye albo Sessye osób Zgromadzenie Szkolne składaiących, wiele bardzo przykłádaé się mogą, do utrzymywania i) podwyższania flanu Szkol kwitnącego. Nale,


## 112 Rozdzaz VII. Dozór nad Szereamir.

prayehylaosé tak u młodszych swychikellegów. iako też w okolicy względem Szkoł interesowanéy.

Te wszyftkie przymioty rzadko się miescza razem, wiednéy rosobie, Azatém urzad Rektoróms njepowinien częféy zmianie podlegać, może bydź dożywotnim. Obiéranie co 3. lub 4. lata nowego Rektora, było niepotrzebrém niezgód nasieniem, $i$ nie zawsze dubro powszechne mialo pacelun zo congage aund -10 Odviedzanie Klass, w ciagu godzin $a d b y-$ wanych przez Nauczyeieli, może bydzi dozwots lone Rektorom, ale zooirzeźeniem, aly skromnie i z umiarkowanietm władzy téy Mżywali, Praeltrogió)poprawiania, i dysputy, z Nauczycielem woklassie, wiequéyby miały daleko zlych, atiżeli dobrych skutków. lub, na, posiedzenu Nauczyoielskiém rozprawa, o tém qoby który znalazl, praełożenias godnego, bȩdrie nie tylko, przyzwoitszą, falennadto











[^0]:    x. Xięga Kopersztychów do Hiftoryi naturalnéy przez Pana Bertuch.

