# VII. PROGRAMĂ 

a

## școaleĭ civile publice de fete cu internat

a Asociațiuniii transilvane pentru literatura română și cultura poporuluĭ român, din Sibiiu,

## pe anul scolastic 1892/8

publicată de

Dr. IOAN CRIȘIAN,<br>director.

Cuprinsul: 1. Posiția istorieĭ în planul de încěţămênt şi metodul č̌, de Loan Popovicí.
3. Scirĭ scolare, de directorul.
$\qquad$

## Posiția istorieĭ in planul de innvětămênt și metodul eǐ.

"Non multa, sed multum".

## I.

Chemarea școaleĭ educative este a da elevilor acea cultură generală, care sě-ĭ pună în stare a lua parte la viaţa spirituală a societăţiǐ, în mijlocul căreia vor avè sẽ trăiască, și a-șĭ alege locul, în care sě poată lucra după puteř̌ atât pentru binele propriu, cât și pentru binele societăţii. Părințiii cer, ca școala educativă sě pregătească pe copiiĭ lor pentru a fi bunĭ ṣi fericiţĭ, ear societatea pretinde sě i se crească membri, carĭ sě fie pătrunş̣̆ de consciența comunităţǐ de interese, carĭ sě se simță ca membri aı̆ unuĭ întreg, aĭ societăţiǹ, şi sě lucre ca atarĭ spre realisarea scopurilor acesteia. Statul earăş pretinde sě i se crească cetăţenĭ consciĭ de datorințele, ce le au catră patrie, cetăţenĭ, carǐ sě cunoascǎ organisarea statuluh̆, carǐ sě fie pătrunṣì de iubire faţă de patria, care le ofere scut, le asigurǎ viaţa și bunurile și-1̌ apără de atacurř̆ streine ; cetăṭenř, carĭ sẽ fie gata a-şĭ jertfi și eǐ ce au maĭ bun - până și viaţa pe altarul patriě̌. Biserica cere sě i se crească fiř credincioṣ̆̆, pătrunșĭ de iubire frăţească unul faţă de altul, pǎtrunși de spiritul evangelic, oameň̆ religioşĭ și moralǐ. Eară școala, care și ea e susținută de părințĭ, de societate, de biserică, de stat, trebue sé țină cont de cerinţ̣ele, de pretensiunile acestora cu atât mař vêrtos, car toate aceste cerinţe cad în cadrul scopuluǐ prefipt şcoaleĭ de Pedagogie. Căcĭ cultura generală cuprinde în sine, după cum e sciut, nu numař cultura spirituluy̆, nu numař îmbogăţirea acestuia cu cunoscinţe, ci şi cultura inimiĭ, care culminează în caracterul religios-moral și care face pe adevěratul om.

Pentru realisarca scopului școala a luat în programul sau planul seu de învětămênt o serie de obiecte, avênd a contribui fie-care în felul seŭ, conform uneĭ ținte bineprecisate.

Îtrebarea e acum: carc obicct de învętămênt întru cât și pe ce calc contribue la realisarea scopuluĭ educaţiuniǐ? Scopul nostru fiind a arăta însemnătatea istorieì pentru educațiune, întrebarea de maĭ sus ni se va formula: "Contribue și istoria cu ceva la realisarea scopuluĭ educaţiuniî ?" și dacă da: „întru cât și în ce mod ?"

Dacă vom considera cerinţele societăţiĭ, bisericiĭ şi ale statuluĭ faţă de şcoală;
dacă vom considera, că fie-care individ cu simţemintele și cugetările sale nu e altceva decât o părticică a mareĭ țesăturĭ de sentimente și cugetărĭ, ce străbate intreaga societate omenească şi leagă pe membriǐ acesteia unul de altul;
dacă vom considera, că viața noastră întreagă nu e altceva decât un complex maĭ mic orǐ mă̌ mare de suvenirĭ ale faptelor, cugetărilor și sentimentelor noastre propriĭ și ale părinților ș̦ fraţilor nostri ;
dacă vom considera, că în fie-care individ trăesce trecutul renoit şic îmbogăţit;
dacă vom considera, că societatea, biserica şi statul, în care trăim, ṣi-au avut și ele desvoltarea lor şi numaĭ pe calea desvoltăriĭ au ajuns la starea şi organisarea lor de aḑŭ;
dacă vom considera, că fiitorul membru al societǎţ̧ir, fiu al bisericiǐ și cetăţ̧ean al statuluĭ, nu vine pe lume cu conscienţa despre dreptuř și datorinţe, pătruns de iubire faţă de deaproapele ş. a. m., ci acestea trebue sě și le însuşască, sě și le câştige paralel cu desvoltarea sa fisicǎ;
considerând toate acestea trebue sě recunoascem, că şi istoria e chemată a contribui la scopurile educaţiunir.

Căcǐ doară istoria ne învață a cunoasce fasele, prin carĭ a trecut societatea omenească până aḑĭ; ea ne învață când și cum s'a infiinţat biserica şi statul şi prin ce fase au trecut până au ajuns la starea lor de aḑĭ; ea ne arată cum s'au desvoltat institututiile de aḑŭ și prin câte peripetiii au trecut până ce s'au consolidat.

Prin acestea istoria ne lărgesce orisonul spiritual și ne învaţã sě privim şi sẽ judecăm stările de aḑĭ oarecumva dintr'un punct de vedere maĭ înalt. Istoria ne presintă persoane, carri au lucrat ş̣i s'au luptat pentru binele societăţiì, persoane, carǐ și-au dat viața pentru instituţiunĭ, a căror binefacere o simțim noĭ. Istoria ne aduce în contact spiritual cu acele persoane, ne arată felul cugetăriĭ și simțiriiĭ lor, și prin aceasta provoacă și în nol̆ cugetărř și simțirǐ analoge.

Astfel convenirea spirituală, ce o oferă istoria, influinţează în mod însemnat asupra elevuluĭ, ea întregesce şi dirige convenirea cu persomele din jurul elevuluĭ și de aceea este unul din cele maĭ însemnate ș̣i eficace mijloace pentru formarea voințeĭ și prin aceasta a caracteruluĭ religios-moral. Ear întru cât istoria ne presintă persoane din trecutul poporuluĭ nostru, contribue la deşteptarea patriotismuluĭ şi a iubiriĭ de neam.

Istoria ne presintă cele maĭ multe fapte şi întêmplărì omenescǐ, ea ne dă ocasiune a vedea, carĭ fapte ce fel de urmărǐ aŭ avut și prin aceasta ne ageresce judecata. Dar presentând istoria o mulţime de voinţe omenescĭ în diferite raporturi una cu alta, prin judecarea acelor raporturǐ de voinṭe se dă cea maĭ bună ocasiune pentru deşteptarea de impulsurǐ, ideř, noţiunĭ și voinţe; ear şcoala are sě conducă pe elev ca faptele istorice sě-l însufleţească astfel, ca bucuros sě admire tot ce e frumos și bun în eroul presentat și sě se decidã a-l lua sieṣǐ de model.

Din cele indicate reese că în adevěr istoria contribue la realisarea scopuluř suprem al educaţauniŭ, întrucât nu numaĭ contribue la îmbogăṭirea cunoscințelor cultivând spiritul, dar contribue şi la formarea voinţeǐ şi prin aceasta a caracteruluĭ, decĭ la cultura inimiĭ, și încă într'o měsură maĭ mare decât orĭ care obiect de învětămênt afară de istoria biblică, ear aceasta încă e istorie.

De aceea istorieĭ i se cuvine un loc de frunte intre obiectele de învêţămênt. Un loc ales i se cuvine și din motivul, că ea are cele maĭ multe și potrivite ocasiunĭ de a lega la olaltă cunoscinţele câştigate de elevı̆ din diferitele obiecte de învěţămênt și astfel poate servi ṣi ca obiect de concentrațiune.

Pentru ca însě istoria sě corěspundă chemăriĭ sale, pentru ca ea sě contribue în adevěr la formarea caracteruluĭ religios-moral, se recere o muncă grea din partea învětătoruluĭ, se cere ca acesta sě scie ce e potrivit din vastul material al istorieĭ pentru a fi prelucrat în școală, și maĭ trebue sẽ scie și cum trebue prelucrat acel material.

În şcoalele poporale la tot casul istoria naţională sau istoria patriě̆ este, din care are sě se scoată cel maĭ mult material istoric, ce e a se prelucra; ear în şcoale maĭ înalte şi timpul permite, dar ş̦i societatea, pentru care se cresc eleviř, cere cunoscinţe și din istoria universală. Dar oare în ambele casurǐ e consult, e posibil a se lua tot materialul istoric? Manualele de istorie aproape toate respund că da, întrucât ele cuprind un estras mă̌ scurt orǐ maĭ lung din întregul material istoric. Dacă însě vom lua în considerare chemarea școaleř educative, trebue sě recunoascem, cǎ învěţămêntul istorieǐ nu poate şi nu e permis se țintească la încărcarea memorieĭ elevulŭ̆ en o massă grea de cunoscinţe secĭ, de caracter enciclopedistic. Încercarea de a face pe elevĭ cunoscuţ̌̆ cu toate timpurile
sij popoarele nu numař că nu se poate realisa din causa mulţimiĭ enorme a materialuluĭ istoric şi a scurţimiĭ timpuluĭ disponibil, dar din punct de vedere pedagogic este chiar condamnabilă, căcǐ prin aceasta s'ar îngreuna, ba s'ar face aproape imposibilă împlinirea chemăreĭ educative a şcoaleǐ. Massa materialuluǐ istoric trebue decǐ redusă la epocele principale, la acele epoce, carǐ arată momentele maĭ însemnate ale desvoltăriĭ spirituluĭ omenesc, la acele epoce, carǐ au înfluinţat în mod hotărît, deciḍētor asupra desvoltăriǐ popoarelor, carǐ ne arată însușirile principale ale acestora și modul formăriì instituțiilor şi raporturilor sociale, bisericescǐ şi de stat ale societăţiì presente, a căror înțelegere e neapărat de lipsă pentru priceperea și participarea la viața actuală.

In primul loc din istoria patriě̆, din istoria poporuluì nostru trebue sě scoatem materialul de învěţămênt, căcǐ din acesta are sě înveţe elevul a iubi poporul, căruĭ aparţine, a admira cu pietate tot ce părinții au creat bun și frumos, a respecta obiceiurile și moravurile poporulǔ̌; din aceasta va învěţa a'ş̌̌ iubi patria, şi a se jertfi chiar pentru dênsa, din aceasta va învéţa a cunoasce, a respecta, a admira şi a imita virtuţile și mărirea strămoṣilor.

Ear întru cât limba, credinţele, datinile, obicieiurile și chiar portul poporulǔ̆ român sunt tot atâtea monumente remase dela glorioşǐ străbunǐ, stăpânǐ aĭ lumiĭ antice, ele ne vor duce în timpurile vechǐ ale falniceĭ Rome, ca sě aflăm virtuţile poporulŭ̌-împěrat, sě ne íncălḍim la patriotismul lư̆, sě admirăm caracterul ṣi vitejia luŭ. Căcǐ istoria romană (şi alăturǐ cu ea cea grecă) e bogatã în episode innălţătoare de inimǐ, și decǐ ne presintă un șir de evenimente și persoane de nepretuită valoare pedagogicǎ. Femeĭ ca Penelopeia și Cornelia, bărbaţ̌̌ ca Aristid și Fabricius e imposibil sě nu înfluinţeze in modul cel mař binefăcětor asupra spirituluŭ, dar cu
deosebire asupra inimiir elevilor, escitând întrênşiǐ dorinţa de a deveni și eĭ moralĭ și virtuoṣ̆.

Reducerea materialulǔ̆ istoric la epocele principale se întêmplă decĭ în favorul aprofundăriì materialuluĭ ales. Prin aceasta se dă elevuluĭ ocasiune a cerceta causele unor întêmplărǐ și a afla efectele produse de anumite cause; acestea apoĭ le va aduce în legătură organică și astfel îşĭ formează anumite seriì de ideĭ istorice, carǐ vor fi cu atât maĭ viǐ în memoria luĭ, cu cât însuṣ̆ a lucrat şi a asudat până și le-a însușit. Astfel câstigate seriile de ideř după legile psichologieĭ desvoaltă și susțin în elev un interes viu şi durabil, dau ansă la activitate spirituală de sine stătătoare și contribue la câştigarea independențeǐ spirituale, desvoaltă judecata elevuluǐ și îl învață a cugeta şi a judeca asupra întêmplărilor, a oamenilor şi a faptelor acestora.

Numaǐ așa contribue istoria la formarea caracteruluĭ; numaĭ aşa este ea o adevěrată școală a minţiir și a inimiř, numaĭ aşa se poate ajunge la independenţă spirituală și sě poate realisa adevěrul, că "în cultură estc libertate!"

Această libertate spirituală și morală nu se poate realisa înşirând nume după nume, numerǐ de anǐ după numerǐ şi întêmplărǐ după întêmplăř̌, într'un şir lung şi obositor, adeseorǐ fără nič o legătură. Se poate însě realisa arangiând istoria după ideile marǐ, conducětoare și hotărîtoare, grupându-le pe acestea în jurul representanţilor lor şi aducêndu-le apoĭ la valoare în conscienţa elevilor. De sine înţeles, că ideile greşite, rǎtăcirile persoanelor istorice încă trebuesc puse înaintea elevuluĭ, nu însě de-a gata, ci aṣa ca elevul sě se transpună in posiţia persoanelor istorice, sě cugete, se simiṭă cu ele, sě treacǎ prin lupta spirituală și morală, prin care a trecut personagiul respectiv, sé învingă greutǎţile, sě recunoascǎ
rătăcirea şi greșeala şi astfel prin muncă proprie sě ajungă la adevěrr, sě-şı̆ câştige vederĭ clare, convingerĭ și principiŭ tarǐ şi hotărîte.

$\checkmark$
Urmând în învětămêntul istorieĭ legăturiǐ interne, causale a evenimentelor, trebue sě abstăm dela observarea strictă a cronologieř, căcĭ causele pot fi aceleașŭ în diferite timpuri și în diferite locurǐ. Nu trebue decĭ sě luăm materialul istoric în şir strict cronologic, căcĭ nu cronologia are sě ne fie căleuza, ci nexul causal între evenimente.

Am ḑis, că din vastul material istoric trebue sě alegem numaĭ unele epoce mă̆ însemnate ; aceste epoce earăṣĭ trebuesc luate într'un ṣir oare-care. Va trebui decĭ ca şi aceste epoce odată alese sẽ le arangiăm, se le grupăm într'o ordine oare-care. Nicǐ aci nu e dătătoare de ton cronologia, ci postulatul pedagogic, cǎ numaĭ aceea sě i se dea elevuluĭ, pentru ce el are ideǐ aperceptive, care nu însemnează altceva decât că materialul, ce e a sě prelucra ca nou, sě fie acomodat priceperiĭ elevilor, sé fie adecǎ între el şi între modul de cugetare al elevilor o legătura psichologică. Pentru aceea instrucţia istorieì sẽ se înceapă cu o epocă, pentru a căreǐ pricepere eleviĭ au maĭ multe ideĭ aperceptive, ${ }^{*}$ ) după aceea sẽ va trece la altă epocă, ce stă în oare-care legătură internă cu cea cunoscută și aşa maĭ departe. D. e. faptul aflăriĭ românilor în ţěrile locuite de eĭ stă în nex causal cu ocuparea Dacieĭ prin Traian; acesta era însě împěrat al Romeǐ și eată ajungem la Roma, la fundarea și istoria eì.

[^0]Golurile rěmase între diferitele epoce invěţate sě pot umplè - pe scurt - pe cale regresivă orǐ progresivă, cǎutând după cause orǐ după efecte. Eară șirul cronologic se va stabili în urmă, mař ales cu ocasiunea repetițiilor.

Avantagiile acesteř procederǐ (trecerea dela o epocă la alta) sunt:
a) materialul istoric sě poate mar̆ bine şi mař intuitiv prelucra, căcŭ sé presintă elevuluĭ un tablou istoric, un întreg, ear prin aprofundarea în acest tablou i se deschide vederea şi asupra întêmplărilor din jurul luй şi astfel se formează în mintea elevuluĭ un şir consistent şi închegat de ideı̆ și noțiunĭ.
b) Mař ușor sě poate alege ce e esenţial din ce e mař puțin esențial şi aceasta o pot face în parte eleviř; astfel sě înlesnesce priceperea lucruluĭ şi aflarea legăturiĭ causale dintre evenimente.
c) Se promovează activitatea proprie a elevilor, căcĭ înşişĭ sě află indemnaţĭ a cerceta după cause, a observa, a asemăna, a cugeta, și interesul faţă de lucru rěmâne neslăbit.
d) Maĭ uşor îşı̆ pot forma eleviǐ ideǐ clare despre timp asemănând distanţa dintre $2-3$ epoce, decât dacă li se înşiră evenimentele în şir cronologic an de an.

Din cele de până aci reese, că valoarea educativă a istorieĭ nu atârnă dela cantitatea materialulu ̆ ci dela calitatca aceluia și dela modul, cum a fost acela câştigat de cătră elevĭ.

## II.

Avênd propunerea istorieĭ în şcoală un scop educativ, chemarea metoduluĭ este a lucra intr'acolo, ca acest scop sě se şi realiseze. Aceasta însě nu se poate ajunge prin predarea din partea învetţătoruluı̆ și memorisarea
din partea elevilor a unuй material istoric maй mult sau maй puţin bogat, căcĭ cantitatea de cunoscințe astfel câştigate este un balast în memoria elevilor, este sciință seacă şi moartă, fãrǎ nicĭ o valoare educativă. Cunoscinţele astfel câştigate se şterg eu timpul din memorie nelăsând nicĭ o urmă acolo, pe când cultura eluptată, câştigată prin sudoare proprie, rěmâne în vecǐ ca o parte integrantă a personalităţiĭ. Materialul istoric trebue decĭ astfel însuşit, ca acela sě treacă în organismul spirituluĭ ca o nouă putere, sě-l pună pe acesta în posiţie de a presta lucrurĭ maĭ bune, maĭ perfecte. Numaĭ astfel poate fi roditor, numaĭ astfel poate deveni element disponibil în spiritul elevilor materialul istoric însușit.

Pentru acest scop elevul trebue pus în stare sě se scie transpune în timpul, despre care i se vorbesce, sẽ simţă, sě cugete și sě lucre alăturea cu eroul istoric; trebue pregătit și adus în posiția de a înţelege ideile oamenilor marř, trebue deprins a cugeta asupra lor, a le aseměna cu cugetele şi judecata sa proprie, a compara, corege și întregi pe acestea. Aceasta este adevěrată gimnastică spirituală, care întăresce puterile sufletescĭ, face spiritul liber si independent. Resultatele ajunse pe calea aceasta, fiind câştigate de elevǐ prin munca lor proprie, nu vor peri nicĭ odată, ci vor fi un isror de apă vie pentru viaţă. Căcĭ o singură judecată, fie şi mă̌ puţin adevěrată, fie şi mar̆ mărginită, dacă e productul propriu al elevuluĭ, are neasemănat maǐ mare valoare educativă, decât o serie de judecăţǐ învěțate de-a gata.

Venind a vorbi maĭ deaproape despre metodul istoricǐ e de însemnat, cǎ materialul istoric, ce e a sè prelucra în şcoală, îmainte de toate trebue împărţit în partiì mař micǐ, în aşanumitele unităţ metodice. Aceasta pentru motivul, ca elevul sé primeascà un ce închegat, un întreg, pe care maĭ uşor îl poate prelucra şi însuṣi. De
sine ințeles aceste unităţĭ metodice nu au sě fie prea mař, ca elevul sě nu se peardă în material, dar nicĭ prea micĭ sě nu fie, căcǐ nu ar presenta destul material de cugetat și nu s'ar putè lega ușor de cunoscinţele deja câştigate. La tot casul însě ele trebue sě formeze un ce întreg, bine rotunḑit. Cu toate acestea unităţile metodice după natura materier̆, odatǎ vor fi maĭ scurte, altădată mă̌ lungĭ şi pentru prelucrarea lor se va cere timp mar̆ mult, adeseorǐ sěptěmânǐ întregǐ.

De câte-orĭ începem tractarea uneĭ unităţĭ, precum și la începutul fie-căreĭ oare, trebue spus elevilor despre ce va fi vorba, adecă trebue indicată țînta lecţiuniĭ. Aceasta pentru ca eleviĭ sě fie orientaţĭ despre ce e vorba și sě nu fie siliţǐ a aștepta cu nerăbdare deslegarea enigmeř, că oare, d̦eu, la ce atâta vorbă, prin ce interesul faţă de obiect e slăbit în mod însemnat. Indicarea ţînteř chiamă în memoria elevilor la claritate ideile aperceptive, le deşteaptă interesul și-1̆ pregătesce pentru materia nouă. *) Ideile înrudite cu materia nouă, provocate, aşaḑicênd, prin indicarea t̂inteř, trebuesc aduse la conscienţă clară, trebuesc curăţite, întărite şi arangiate pentru ca cu atât maǐ uşor sě apercipieze noul material.

Aşadară după indicarea ţînteĭ trebue pregătit spiritul elevilor pentru înţelegerea celor ce vor urma. La această pregătire (analisă), pot veni multe lucrurĭ în combinaţie, căcĭ ideĭ apte pentru înţelegerea materialuluĭ nou, cu dcosebire la început, elevǐ̆ nu prea au din istoric şi decĭ vor trebui luate din altă parte. Pentru acest scop pot servi unele poesiř cu alusiunǐ sau cu cuprins istoric, orǐ monumente istorice, bisericĭ vechĭ, ruine etc., obiceiurí poporale, proverbe, colinde, cântece poporale, tradiţiunř şi anecdote istorice, jocurǐ copilărescĭ şi escursiunı̆.
*) Țînta lecţiuniǐ sec apară clevilor ca urmare naturală a celor premerse, așadară sě fie resultatul natural al mersuluy̆ instrucțiey de până ací.

În multe locurǐ locuite de românǐ se află ruine şi alte remăşiţe de pe timpul Romanilor. Tradiţiile legate de acele ruine, precum și cercetarea acestora va servi ca punct de mânecare la tractarea cutăreĭ partií din istoria romană. Obiceiul românilor de a face foc de paie şi a sărǐ preste el în d̦iua equinocțiuluĭ de primăvară, poate servi ca pregătire la cunoascerea serbărií primăveriŭ la romani. Dreptatea turcească ni-o ilustrează proverbul: „Turcul te bate, turcul te judecă". Jocul copiilor „de-a ascunsa" orǐ și altele clarifică foarte bine idea despre asil (fundarea Romeĭ) etc. De sine înțeles, că studiul limbiř materne și al geografieĭ încă oferă destule puncte de mânecare pentru istorie.

După-ce eleviĭ au fost dindestul pregătiṭ̆, are sě urmeze predarea materialului nou (sintesă). După obiceiul vechiu aceasta se face prin istorisirea învêtătoruluĭ, după care apoǐ eleviǐ au sě înveţe din carte și sẽ reproducă cele auḍite și cetite. Această procedură îşĭ poate avè, timpul şi locul seŭ, dar în școala educativă nu poate fi privită ca normativă, deoarece orĭ și cât de viu ar istorisi învětătorul, orǐ şi cât ar deștepta sentimente în elevĭ, orǐ şi cât de viř impresiunĭ ar produce asupra elevilor, acestea toate sunt momentane ṣi nu lasă în spiritul și inima elevuluř decât urme foarte palide şi fără nicǐ o valoare educativă. Şi apoĭ cine poate garanta că toate cuvintele şi espresiunile folosite de învêţător sunt ințelese de cǎtră elev̌̌? Cine poate afirma, cà î modul acesta nu so dau elevilor cuvinte fárǎ înţeles, carĭ rěmân înaintea acestora ca nisce găocr goale? Si apoř e sciut că în timpul istorisiriǐ din partea învêtătoruluĭ elevul rěmâne passiv, activitatea luĭ proprie nu e deșteptatả, cugetarea î este oprimată şi cel mult i se ingreunează memoria şi i se irita fantasia. Pe când doara activitatea proprie a elevuluĭ e un lucru principal şi̊ formarea de ideĭ și noţiunı̆
clare trebue sě fie țînta maĭ de aproape a instrucţiuniĭ, eară vorbele, învělişul ideilor și noţiunilor, se află de sine, după-ce odată este ce se învěli cu ele.

Prin iritarea fantasieĭ, prin deşteptarea patetică a sentimentelor nu se promovează formarea voințeř şi a caracteruluĭ și nu se poate ajunge o pricepere clară a evenimentelor şi raporturilor istorice.

Afară de acestea prin istorisire se îndreaptă atențiunea elevilor prea mult asupra învěţătoruluǐ, și acesta cade prea adeseorǐ în ispită a-ş̆ esprima vederile propriĭ asupra întêmplărilor orĭ persoanelor istorice, vederĭ, carı̆ de multe-orř pot fi greşite, ba chiar contrare adevěruluĭ. Eleviĭ earăș sunt în pericol de a ajunge în prea mare atârnare faţă de învěţător și a-ş̆ perde încrederea în puterile propriĭ.

De aceste primejdiĭ trebue sě ne ferim.
Pentru ca istoria în adevěr sě-ş̣̆ poată împlini chemarea educativă, materialul acesteia, trecutul, trebue astfel pus înaintea elevuluĭ, ca acesta sé poată privi în inima luĭ, sě poată simţi şi cugeta cu el. Eară pentru a sě putè ajunge aceasta, trecutul trebue sě pășască înaintea elevuluř cât se poate de viu, cât se poate de nemijlocit. Această viață, această apropiere nu o poate oferi istorisirea - afară de casul, când învěțătorul recitează verbal vr'un capitol al uneĭ scrierǐ bune - cu atât mař puțin manualul de istorie; o pot oferi însě isvoavele istorice, orĭ scrierı̆, carıs sunt scoase din isvoare. Referitor la valoarea isvoarelor Dr. Thrändorf în tractatul seu asupra metodiceǐ religiuniř ḑice următoarele: "Cine vrea sě simţa in adevěr însuşĭ diferinţa dintre obicĭnuita înţelepciune a manualelor și dintre un adevěrat isvor (istoric), nu are decât sě compare diferitele impresiunh̆, ce le primesce cetind în manual, că „Luther avea multă credință în

Dumneḑeu și a fost un bun tată de familie", și dacă după aceea aude pe neînfricatul creştin și pe bunul tatǎ de familie vorbind însuș în epistolele sale. Î casul prim primescĭ o notiță, pe care o aruncǐ în magazinele memorieǐ, în casul al doilea te simṭì în interiorul teu înălţat prin privirea uneĭ persoane ce trăesce în Dumneḑeu, și te simţĭ atras cătră bărbatul, care in mijlocul furtunelor, ce-l încunjurau, afla timp şi disposiţie pentru o astfel de viaţă familiară".

Acest citat ne arată destul de invederat importanța şi valoarea educativă a folosiriī isvoarelor ca unele, carĭ vorbesc nemijlocit elevuluĭ, carǐ î̌̆ deșteaptă interesul șị-l ţin în continuu viu, îl provoacă sě simţ̌̃ și sě cugete și el cu persoana istorică, sě percurgă și el luptele dimpreună cu aceasta, şi sě se bucure de isbânda aceleǐ persoane ca și de a sa proprie. Isvoarele sunt cel mar̆ bun mijloc de intuiţiune istorică.

Cele ḑise despre Luther au valoare și despre alte persoane și evenimente istorice, carǐ deși nu au scris epistole ca Luther, dar ne vorbesc din cronice și din scrierile bune istorice, scrise pe basa cronicelor și documentelor.

În contra folosiriì isvoarelor se poate face obiecţiunea la aparenţa îndreptaţ̧ită - că eleviĭ nu sunt în stare sě cugete independent şi că după cetirea isvoarelor eĭ nu sciu scoate cuprinsul acelora. Respunsul la această obiecțiune e simplu: trebue puş̣̆ in stare sě cugete, trebue sč inveţe a scoate inţelesul celor cetite; tocmaĭ pentru-că nu sciu, trebue sě înveţe. Aceasta o invaṭă in scurt timp, dacă se pretinde și nu o invaţă nicǐ odată, dacă nu li se cere consecuent. Îndată ce elevul e în stare a folosi isvoare, tot mereu se i se ceară acest lucru și așa va primi elevul curagiu la cetire independentă, invață a ceti, în adevě̀ratul înțeles al cuvêntuluĭ, îş̆ formează gustul și
maĭ târdiu va sci distinge singur intre ce e bun ṣi frumos și ce e reu și fŭră gust. Aşa se va realisa apelul unuǐ poet german, adresat cătră învêţ̧ătorǐ, care se termină cu cuvintele: „chemarea v'o att implinit, dacă pe elevit voştri iațü invvętat a invvěta". (Geibel).

La folosirea isvoarelor elevul trebue sě lucre, sẽ asude însuşĭ. Şi dacǎ e condus a scoate însușĭ istorisirea din isvoare, nu e de lipsă sě o facă învéţătorul. Tot ce poate face elevul sě o facă el, sě nu i se oferă de-a gata. Este adevěrat că folosirea isvoarelor recere o mare încordare a puterilor din partea elevilor; dar tocmaĭ aceasta încordare e de mare valoare.

Întrebarea ar fi acum: ce fel de isvoare istorice se pot folosi în şcoală? E lucru de sine înţeles că ar fi absurd a presenta elevilor documentele istorice, cronicele câte s'au scris etc., dar nicĭ nu e de lipsă. Partir̀ alese din cele mar̆ bune scrierĭ istorice, chiar şi din cronicǐ, unele tradițiunǐ, legende şi poesiǐ istorice, ba chiar câte un document, epistolă, un decret și o lege sunt tot atâtea isvoare, care se pot cu cel maĭ bun succes folosi în şcoală. Greutatea cea maĭ mare ar fi de învins de aič̆ innainte, întrucât munca viitoruluĭ, şi încă a celuǐ mai apropiat, va trebui sé fie a aduna la un loc isvoarele istorice, menite a se folosi în şcoale la instrucția in istorie, a se face din ele un fel de "carte de cetire" pentru istorie, căcĭ numaĭ aşa poate ajunge şi învětătorul, dar maǐ ales și elevul la isvoare şi poate ajunge în posiţia de a le şi folosi.

La folosirea isvoarelor ar fi de observat cam următorul mers: Textul, dacă e mai lung, se va împărṭ̣i în maǐ multe partǐ̆, carĭ se vor ceti una câte una. După cetire se ve reproduce cuprinsul din partea elevilor, bine reu cum pot eǐ. Această reproducere la tot casul nu poate fi perfectă ; va cuprinde multe inesactităţi si erorĭ, carǐ tocmař arată ceea-ce nu au priceput eleviĭ şi
deșteaptă ṣi în aceştia dorința şi le dă impuls a cerceta, a cugeta, a judeca, a indrepta şi spre acest scop a se transpune îl spiritul timpulur̆, despre care e vorba, ṣi a pătrunde în starea sufletească a persoanelor istorice. Aşadară această primă reproducere scoate mar̆ bine la iveală lipsele și golurile în cunoscințele și judecăţile elevilor. Erorile, ce se comit la reproducere, se vor îndrepta cu concursul elevilor, conducêndu-ĭ pe aceştia sé cerceteze innșişl̆, sě urmărească faptele istorice pas de pas cum au resultat una din alta, cum condiționează una pe ceealaltă. În convorbirile acestea se vor căuta însuṣirile persoanelor istorice, se vor supune judecăţii elevilor faptele și cugetele persoanelor istorice şi astfel eleviĭ vor fi conduşĭ a pătrunde în spiritul eroilor, a înțelege starea lor suffetească ṣi dịn aceasta a-ṣ̆ esplica faptele lor. Afară de partea internă psichologică a lucruluĭ se va considera și partea esternă, întru cât se va vorbi despre împrejurările esterne, intre carĭ au trăit și au lucrat eroiĭ. Î cursul convorbirilor se va lua decĭ în considerare şi locul unde s'au petrecut evenimentele, și condițiunile culturale, în carř au trăit persoanele istorice. Aceste convorbirì ne vor lămuri asupra tuturor punctelor neînțelese sau reu înţelese la cetire ș̣i ne vor da o serie de ideĭ asupra lucruluĭ din cestiune. Aceste ideĭ în urmă se vor arangia în ordinea recerută tot de cătră elevĭ, carǐ vor fi ținuţĭ a istorisi acum de nou, fluent şi cu vorbele propriĭ conţinutul pieseì, întregit prin cele câştigate în cursul convorbirilor. În felul acesta esplicarea textului nu o face invéţătorul, ci eleviĭ conduşĭ de el. După această a doua reproducere din partea elevilor poate avè loc şi istorisirea din partea învěţatoruluř, care însě numaĭ acel scop îl poate urmări ca sě arete elevilor cum s'ar pute îmbrăca în forme maĭ frumoase ideile câştigate deja, prin ce se ridică și valoarea acelora şi pot produce mă̌ bună împresiune.

După aceasta va urma aprofundarea materialuluĭ. Eleviǐ vor fi conduş̆̌ a judeca din punct de vedere moral asupra raporturilor de voinţe, ce se află în materialul de sub întrebare, prin ce se conduc spre recunoașterea legii morale generale. Aci este locul caracterisărií persoanelor istorice. Singuraticele trăsĕturì ale caracteruluĭ erouluĭ, cunoscute din convorbirile anterioare, se vor grupa la olaltă și vor forma un întreg, un caracter, o individualitate. Aceasta apoĭ ne poate conduce la cercetarea vieţiì spirituale a erouluĭ și a motivelor, ce $l$-au îndemnat la fapte. In felul acesta vom fi ferițǐ de judecăţ̌i false și totodată vom învěţa a face deducerǐ dela esterior la interior, dela fapte la voințe, dorințe, noțiunǐ, ideĭ, cu un cuvênt vom învêţa a cunoasce pe oament din faptele lor. Ca încheiere se vor resuma judecăţile morale religioase și psichologice, prin ce se face şi o repetiţie a materialuluĭ din alt punct de vedere.

Pentru cá ideile, cunoscinţele şi judecăţile religioasemorale astfel câştigate sě devină în adevěr o avere sufleteasca, pentru ca ele sě-ş̆̌ afle locul şi sě se întărească în memoria elevilor, trebue păşit maĭ departe la al treilea moment metodic, la asociare, după care cunoscințele deja câştigate trebuesc aduse în legătură între sine şi cu altele avute de maĭ nainte. Maĭ întâĭ sě vor arangia judecăţ̧ile nouĕ, se vor pune în paralelă şi sě vor asemăna unele cu altele. Apoĭ sě vor căuta casurĭ cunoscute din istorie orĭ din istoria biblică, în carǐ a trebuit sě judecǎm asemenea orǐ în direcţiune contrară. Tot așa se vor asemăna şi judecăţile practice şi psichologice, carǐ ne vor învěţa, că între anumite împregiurărĭ cum trebue sě lucrăm. Astfel prin asemănărř, căఫênd unele note individuale orǐ particulare, sé desvoaltã din concret forma abstractă. Cunoscinţele istorice ca atari încă se vor aduce in legătură cu cele câştigate maĭ nainte, se vor omite lu-
crurile secundare şi neînsemnate, ear cele esențiale se vor grupa și se vor lega de cele de mař nainte. Spre acest scop se vor asemăna periode însemnate din istorie și se va cǎuta legătura între ele şi desvoltarea uneia din cealaltă, se va stabili mersul cronologic al evenimentelor, prin ce se repetează atât materialul nou, cât şi cel vechiu; se vor aduce în combinație spre asemănare evenimente analoge ṣi din istoria biblică, se vor aduce în legătură evenimente sinchronistice şi se vor grupa numeriĭ anilor, carǐ de altcum sě fie cât se poate de puţinǐ.
C.A 'Asemănarea judecăților, evenimentelor și persoanelor ne duce la momentul al patrulea, la abstractiune (sistem), prin care ne ridicăm dela concret la abstract, dela judecăţin și sentențe aduse asupra faptelor și evenimentelor singuratice, la judecăţĭ și sentențe de valoare generală. Din asemănarea maĭ multor fapte, asupra cărora am judecat în acelaş fel, vom ajunge la conclusia, cǎ și în alte casurĭ de asemenea natură tot așa va trebui sě judecăm și decǐ judecăţiǐ particulare îĭ vom da valoare generală, ridicându-o la maximă, la regulă orĭ lege. Aceste maxime, regule și legĭ le vom îmbrăca apor̀ în forma cuvenitãa alegênd spre acest scop vr'o sentență din s. scriptura pentru maximele morale - orǐ un proverb, orĭ și o formă poeticǎ. Maximele și sentenţele astfel câştigate se vor induce intr'un caet arangiat anume spre acest scop. Resultatele strict istorice încă se vor grupa în tabele, cuprinse şi acestea in caetul istoric, care va servi de sprigin și orientare la repetitiii. Astfel inș̦iṣì eleviri îşĭ pregătesc un manual, care de sigur e maĭ scump înaintea lor, cǎcǐ e resultatul munciř propriĭ, dar totodată are și valoare mař mare, intrucât e ințeles pe deplin de elevǐ.

În fine urmează al cincilea și cel din urmă moment metodic aplicarea cunoscințelor câştigate (numit şi metod şi functịune). Pě când adecă mersul instructieer pănă aci
a fost dela concret spre abstract, acum e vorba sê percurgem calea inversă, sě cercăm dacă eleviĭ sunt in stare a aplica regulele abstracte la casuř concrete. Aceasta se poate face punênd pe clev sě se supună și pe sine judecăţii morale, ce a făcut-o asupra persoanelor istorice: sě caute din viaţa sa proprie și din viaţa şcolară și a cunoscuţilor seǐ casuř̌, la carı̌ se poate aplica cutare sentenţă orǐ maximă scoasă din istoric. Prin aceasta respectivele maxime, și sentențe devin legĭ concrescute cu viaṭa elevuluĭ, cărora acesta se va supune fără șovăire.

Din materialul istoric se vor da anumite teme ca aplicare, orĭ se vor pune întrebărĭ, carĭ provoacă cugetarea și activitatea fantasiĕ elevuluĭ, în fine se vor face diferite deprinderǐ cronologice, aducênd diferite întêmplărǐ în legatură şi constatând depărtarea temporală dintre ele. Aci se pot aplica cu succes ṣi icoanele istorice provocându-se eleviǐ sě le esplice pe basa celor învětate. Prin aceasta li se intipăresce și maĭ bine în memorie materialul învéţat.

O frumoasă și roditoare aplicare a istorieǐ se poate face în oarele de limba maternă prin teme istorice, asemănăř̌, schițe biografice etc., precum și în oarele de aritmetică, geometrie ș̣i geografie.

Tractând istoria în școală din punctul de vedere educativ și după metodul indigitat în cele premerse, de sigur că nu vor ajunge eleviĭ - căcǐ nu pot ajunge în posesiunea unuĭ material bogat de istorie, nu vor sci istoria întreagă; färă lacune, nu se vor putè făli cu cunoscinte multe din acest obiect, nu vor sci recita o multime de nume şi numert istoricĭ, prin carĭ se pună în respect pe ceĭ ce î̃ ascultă, aşadară în privinţa cantităţit cunoscinţelor vor rexmânè sěracǐ. Cu atât maĭ bogaţ̣̃ vor fi însě in ceea-ce privesce adevěrata cultură a minţii şi a inimiŭ, căč̆ vor fi deprinş̌̆ a privi lucrurile nu nu-
maĭ cu ochiĭ fisicĭ, ci și cu ochiĭ spiritualĭ şi prin prisma legilor morale, vor fi puși în stare a ținè pept valurilor vieţiĭ, vor sci învinge pedecile puse de împregiurăř̆, vor sci resolva problemele ce-ĭ aşteaptă în viaţă, vor sci lupta pentru interesele şi idealurile lor, ale societăţii şi neamuluĭ lor, cu un cuvênt se vor afirma în viață ca oamenĩ, ca cetătenĩ, ca români.".).

## Ioan Popovici.

 a căruĭ realisare nu o putem aştepta până ce nu vom avè la indemână toate mijloacele recerute pentru punerea luĭ in practica.

## Scirǐ școlare.

## 1. Personalul școaleĭ și al internatuluĭ.

## A. Personalul scoalè.

## 1. Directorul:

Ioan Crişianu, doctor în filosofiă dela universitatea din Lipsca, profesor în Seminariul „Andreian", membru suplent în comitetul Asociaţiuniĭ transilvane şi director provisor, a propus limba germană în clasa III. şi IV., în cursul complementar: limba germană şi pedagogia de casă.

## 2. Invétãtoriĭ:

Eugenia Trif, absolventă a preparandieй superioare din Budapesta, cu esamen de cualificaţiune pentru scoalele civile, învěţătoare ordinarĭ definitivă, a propus aritmetica în clasa I-IV, chemia și economia de casă în clasa III., higiena în clasa IV., istoria naturala in clasa I. și II., fisica în clasa IV., in cursul complementar : fisica, chemia, economia ssi comtabilitatea.

Vasile Bologa, doctor în filosofiă dela universitatea din Budapesta, cu esamen de cualificaţiune pentru şcoalele civile, învêtător ordinar definitiv, a propus limba română în clasa I.-IV., limba maghiară în clasa III. şi IV. şi limba germană în clasa I. şi II., în cursul complementar : limba şi literatura română şi maghiară.

Ioan Popovici, absolvent de gimnasiu și de teologiă, cu esamen de cualificațiune pentru școalele poporale ș̣i pentru cele civile, a propus limba maghiară în clasa I. şi II., geografia in clasa I.-IV., istoria universalǐ ín clasa II şi III., şi istoria Ungarieĭ în clasa IV., în cursul complementar: istoria universală cu geografia.

Elisa Nasta, absolventă a școaleĭ de industrie din Cluş, cu esanenul de cualificaţiune respectiv, învěţătoare suplentă, a propus lucrul de mână în cl. I.-IV., desemnul în cl. I.-IV. şi caligratia în cl. I.-IV.

## 3. Catecheţǐ:

Prea Onor. Domn asesor consistorial Zacharic Boiu a propus religiunea elevelor gr. or. din toate clasele.

On. Părinte Nicolae Togan, preot și cooperator la parochia gr. cat. din Sibiiu, a propus religiunea elevelor gr. cat. din toate clasele.

## 4. Instructoriy̆:

George Dima, profesor seminarial, a propus musica vocală în toate clasele.

Fulius Schacffor, absolvent al conservatoriuluĭ din Lipsca şi compositor, a instruat în musica instrumentală 6 eleve.

Elena Petraşcu, directoara internatuluĭ, a propus limba franceză ca studiu neobligat elevelor în toate clasele.

Sabina Brotc, a instruat în musica instrumentală 11 eleve.

Victoria de Heldenberg, a instruat în musica instrumentală 11 eleve.

Maria Roman, a propus lucrul de mână în cursul complementar.

Matilda Mangcosius, învěţătoare la şcoala evangelică luth. de fete, a instruat în gimnastică elevele din el. I. II. III. şi IV.

> Personalul internatulut:
a) Directorul școaler̆ este totodată și al internatuluŭ.
b) Directoara internatuluĭ Elena Petrascu.
c) Medic de casă Dr. H. Süssman, fisicul comitatuluǐ Sibiiuluĭ.
d) Ajutoare: o guvernantă şi o bonă.

## 2. Materialul din obiectele de învěțămênt pertractat in anul școlar 1892/93.

a) În cursurile ordinare.

## Clasa I.

1. Religiunea şi morala, conform disposițiunilor făcute de autoritățile confesionale.
2. Limba românc̆, 4 oare pe sěptĕmână: Cetirea logică şi estetică. Reproducerea materialuluĭ cetit cu cuvêntul şi în scris şi apoĭ contragerea luĭ. Memorisarea de fabule și legende. Din etimologie cuvintele variabile cu deosebită privire la ortografic; din sintaxă parț̦ile principale și secundare ale proposițiě. Pe fie-care lună douě teme în clasă.
3. Limba magiară, 4 oare pe sěptecmànă: Cetirea logică cuu considerare la pronunțarea şi accentuarea cuvintelor. Exercițiĭ gramaticale la tablă, pe basa proposițiilor felurite. Numele posesive ṣi verbul na avé". Conjugarea verbelor predicative în indicativul present. Memorisarea de poesiĭ maĭ micĭ. Pe fie-care lună o temă în clasă.
4. Aritmetica, 3 oare pe sěptěmână: Cele patru operațiunı̆ fundamentale cu numerí întregĭ de o numire şi de maĭ multe numirí. Proporțiunea și regula de treĭ simplă. Cunoscințe din měsurile metrice; baniĭ.
5. Istoria naturală, 2 oare pe sěptěmână: Zoologia: vertebratele, maĭ ales cele domestice, care represintă singuratcce clase. Botanica: tractarea unor plante din punct de vedere economic și cu privire la acele părţ̌̆, carı̆ ocură în viața de toate d̦ilele.
6. Geografia, 2 oare pe sěptěmână: Notiunile geografice fundamentale, ca pregătire. Geografia Ungaricĭ şi a Europeĭ cu deosebită considerare a raporturilor fisice.
7. Lucrul de mână, 3 oare pe sěptĕmână: Împletirea de ciorapř, modele împletite și croşetate, chindisiř simple.
8. Desemn, 2 oare pe sčptěmână: Liniř oable şi curbe, figurí cu liniĭ oable și curbe după. natură şi după modele grratice.
9. Caligrafia, 2 oare pe sĕptĕmână: Scricre cu litere latine și germane.
10. Musica vocalc̆, 1 oarǎ pe sěptěmână: Notele din cheia violinel̆, pausele, exercițiĭ unisono. Cântece.
11. Gimnustica, 2 oare: Exercițiĭ libere, cu altere şi la aparate. Jocurǐ gimnastice.

## Clas a II.

1. Religiunea şi morala, conform disposițiunilor fãcute de autorităţile confesionale.
2. Limba romănă, 3 oare: Pe basa lecturiị din etimologie cuvintele neflexibile și din sintaxă proposiția simplă pură și augmentată, proposiţia compusă, contrasă, eliptică și periodul. Formarea cuvintelor, ortografia. Cetire logică și estetică, esercițiŭ de stil, recitărí de poesin̆. Pe fie-care lună 2 teme în clasă sau acasă.
3. Limba magliarč, 3 oare: Cetire cu pronunțare curată și accentuare corectă. Traducerĭ și exercițiĭ la tablă pentru deprinderea în ortogratie. Conjugarea verbelor regulate în toate modurile sii timpurile. Picse de cetire în prosă și versurǐ cu memorisare şi recitare. O temă în scoală pe fie-care lună.
4. Aritmetica, 3 oare: Repeţirea celor propuse in clasa I. Divisibilitatea numerilor, měsura comună mař mare, pluralitatea comună mă̆ mică. Fracțiunile. Cele patru operațiunı̆ cu fracṭiunĭ rulgare şi decimale. Regula de treĭ compusă. Computarea timpuluĭ.
5. Istoria naturală, 2 oare : Zoologia: descrierea unor animale cu note mař caracteristice din tipul moluscelor, artropodelor, vermilor, echinodermelor, celenteratelor, protozoelor şi gruparea lor. Caracterisarea în trăsurĭ generale a tipuluř vertebratelor. Botanica: tractată din punct de vedere economic şi cu referinṭă la acele părṭ̆, carí ocur în viaţa de toate d̦ilele. Gruparea plantelor învětate în clasa aceasta şi în eca premergătoare.
6. Istoria universalĕ, 2 oare: Istoria popoarelor antice, îndeosebř istoria Grecilor și a Romanilor. Caracterisarea migrațiuniĭ popoarclor şi formarea instituţiunilor medievale.
7. Geografic, 2 oare; Geografia fisicală și politică a Europeř, a Asier si a Africer.
8. Lucrul de mană, 3 oare: Ìmpletire şi croşetare după modele mar complicate, chindisire si filatură.
9. Desemn, 2 oare: Figurì cu linir oable şi curbe. Ornamente simple şi plante fără umbră.
10. Caligrafie, 2 oare: Scriere cu litere latine și germane.
11. Musica vocală, 1 oară: Scale majore (dure) esercițiî maì complicate unisono și în 2 vocǐ, cântăce în 1 şi 2 voč.
12. Gimnastica, 1 oară: Exerciţií libere, cu altere și la aparate. Jocurí gimnastice.

## Clasa III.

1. Religiunea şi morala, conform disposițiunilor făcute de autoritățile confesionale.
2. Limba românn̆, 3 oare: Analisărı̆ sintactice. Noţiunĭ despre stil. Prosa şi poesia. Descrierea şi narațiunea cu felurile lor. Actele oficiale maĭ obicinuite în viaţa practică. Recitărĭ din materialul tractat. Câte douě teme în clasă pe fic-care lună.
3. Limba maghiară, 3 oare: Cetire logică și estetică. Repețirea verbelor. Conjugarea verbelor neregulate. Verbe factitive şi potenţiale. Exercițií la tablă. Din sintacsă felurile d̦icerilor. Piese în prosă şi versurĭ din cartea de cetire cu traducere:a şi reproducerea lor eu graiul şi în scris. O temă în clasă pe toată lună.
4. Aritmetica, 2 oare: Repeţirea celor percurse în clasa II. Regula de trĕ̆ simplă şi compusă pe basa proporţiunilor şi a conclusiunilor. Aplicarea fracțiunilor la resolvirea temelor ce cad în resortul acestor regule. Geometria: elementele geometrieǐ pe basa celor învětate în desemn.
5. Gengrafia, 1 oară: Completarea cunoscințelor din geografia fisicală. Geografia Europeĭ ca repetiţie, apoĭ geografia celorlalte continente.
6. Istoria universală, 2 oare: Din istoria Romanilor: Crescerea puteriǐ Romer̆, resboaiele civile şi caracterisarea, dividarea şi căderea imperiuluй roman. Nigraţiunca popoarelor şi formarea statelor nouě. Caracteristica instituţiunilor medievale. Invenţiunile, descoperirile, reformatiunea cu premisele revolutiei francese.
7. Chemia, mineralogia şi geologia, 1 oară: Noţiunile fundamentale din chemia anorganică şi organică. Din chemia anorganică: acrul, apa, elementele ṣi composiţiunile chemice, cristalisarea metaloidelor şi uncle combinaţiunı̌ a acestora pe cum e chlor, brom, iod, fluor, sulfurul, phosforul, cuarţul, accid carbonic şi carbon oxid. Accidele. Metalele. Apoĭ din chemia organică: hidratele
de carbon, fermentaţiunea, accidele organice, grăsimile, oleiurile volatile şi réşinile, basele organice, materiile colorante şi materiile de proteină. Repețirea celor înveç̧ate din mineralogiă şi în legătură o scurtă schiţare a desvoltăriĭ pămêntuluĭ.
8. Economia de casă, '2 oare: Rolul şi chemarea femeeĭ în conducerea economieř de casă. Valoarea averilor în economia de casǎ. Venitele, spesele necesare și de prisos. Procurarea şi conservarea lucrurilor necesare în familie. Despre locuinṭă, îmbrăcăminte, nutremênt și administrarea speselor. Piaţa. Teoria preparărií bucatelor. Țincrea animalelor de casă folositoare. Grădinăritul. Datorințele morale ale stăpâneř de casă.
9. Lucrul de mânc̆, 2 oare: Broderie albă și colorată şi cusătură de albiturǐ.
10. Desemn, 2 oare: Ornamente maĭ complicate și plante tără şi cu umbră.
11. Caligrafie, 2 oare: Scrierea cu litere latine și germane.
12. Musica voculc̆, 2 oare: Esercițĭ şi cântece în 2 și 3 vocĭ.

## Clasa IV.

1. Religiunea si morala, conform disposiţiunilor făcute de autorităţile confesionale.
2. Limba română, 3 oare: Genurile poctice pe basa pieselor alese de autorĭ. Date despre viaţa şi activitatea scriitorilor maĭ insemnațĭ din literatura română, cu deosebită atențiune la literatura poporală. Câte douč teme pe fie care lună, una lucrată în clasă, alta acasă.
3. Limba maghiară, 3 oare: Din cartea de cetire piese alese, reproducere liberă a cuprinsuluy̆. Repeţirea celor tractate în gramaticǎ în clasele precedente. Din istoria literaturiù: poeţií mar insomnaţi pe basa poesiilor cetite, mař ales din Toldi de Arany János. Recitări din materialul tractat. Douě teme pe lună, acasă ṣi în şcoală.
4. Aritmetica, 2 oare: Repeţirea color invêtate în clasele premergětoare. Procentul. Calcularea interesuluř, capitaluluř şi timpulǔ̆. Rabatul, agiul, calcularea în procente a câştiguluř şi a perderilor. Calcularea eu moncte. Divisiunea proporţională si regula asocierir. Regula catenară şi regula amestecăriǐ.
5. Geometria, 1 oarǎ: Elementele geometrieĭ. Aflarea suprafețiĭ pătratuluĭ, triunghiuluĭ, paralelogramuluĭ, trapezuluĭ, multunghiuluı̆ regulat şi neregulat şi a cerculuĭ. Mĕsura volumelor corpurilor geometrice maĭ simple.
6. Fisica, 2-oare: Elementele fisiceľ. Căldura, noțiunĭ din mechanică, din magnetism, electricitate acustică sii optică.
7. Igiena, 2 oare: Noțiunı̂ de anatomie şi fisiologie. Alimentele. Mişcarea. Simțirile și igiena lor. Locuința, hainele, aerul, clima. Otrăvirea, asfixia, leșinarea, epilepsia, arṣii, înghețații, răniţiĭ.
8. Geografia, 1 oară: Geografia matematică si fisică. Repețirea pe scurt a geografieĭ celor 5 continente din punct de vedere fisic.
9. Istoria patriĕ̆, 3 oare: Epocele principale din desvoltarea istoricĭ regatuluı̆ ungar. In liniamente generale şi pe basă istorică cunoscințe din constituţia patriĕ.
10. Lucrul de mână, 2 oare: Brodăria albă și colorată. Cusătură de albiturǐ, suplica ṣi înodatul.
11. Desemn, 2 oare: Peisage, figurĭ de om, de animale, cu umbră.
12. Musica vocală, 2 oare: Exerciţiĭ în 2 și 3 vocĭ. Cântece.

## b) În cursul complementar:

1. Limba şi literatura română, 2 oare pe sěptĕmână.
2. Limba şi literatura maghiarŭ, germană sii frances̆̆, câte 1 oarǎ pe sěptěmână.
3. Istoria universală, cu deosebită privire la momentcle şi epocele, ce aparţin istoricí cultureĭ popoarelor in general sii a femeiĭ în special, în legătură cu geografia, 3 oare pe sčptĕmână.
4. Pedagogia de casă, 1 oară pe sěptěmână.
5. Economia şi comptabilitatea, 2 oare pe sěptěmână, cu deosebire: ţinerea în curăţenic a odăilor din internat; procurarea materialulŭ̌ si pregătirea bucatelor, aplicându-se pe rînd elevele spre acest scop sub conducere corespunḍĕtoarc.
6. Fisica şi chemia, 2 oare pe sěptčmână.
7. Lucrul de mână, 6 oare pe sěptěmână.

Limba germanǎ a fost propusă tuturor elevelor în câte 2 oare pe sěptěmână în toate clasele.

La limba francesă, fiind obiect facultativ, au participat 30 eleve, carǐ despărțite în 3 cursuri au luat câte 2 lecții pe sĕptěmână, făcênd exercițir în cetire, gramatică, ortografie, în traducere sil în stil.

La instrucția în pianoforte au participat 28 eleve.
Din limba maghiară, germană și francesă au avut elevele interne şi câte doue oare de conversație sub conducerea directoareĭ, a invç̌̌̆atoarelor şi a guvernanteǐ.

Ordinarul claseǐ I. a fost Eugenia Trif.

| $n$ | $n$ | II. $n$ | $n$ | Ioan Popovici. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| $n$ | $n$ | $n$ II. | $n$ | Elisa Nasta. |
| $n$ | $n$ | IV. | $n$ | Dr. V. Bologa. |

## 3. Conspectul elevelor înmatriculate in anul școl. 1892/3

## Clasa I.

1. Aurelia Acilenescu, Galeş.
2. Angelina Balnojan, satul nou.*)
3. Elena Bârsan, Lupşa-Șasa.*)
4. Aurelica Cado, Pâclişa.")
5. Paraschiva Cărpinişan, Câlnic.
6. Mărioara Comşa, Arpaşul de jos.*)
7. Lucreția David, Bucium-Isbita.")
8. Veturia Dărăban, Feketeto.*)
9. Eugenia Dobrean, Tulgheş.*)
10. Maria Hulpus, Alămor.*)
11. Emilia Jacobescu, Vereșmort.")
12. Sabina Morărescu, Tinod.*)
13. Veturia Murěsiamu, Braşov.")
14. Elena Pop, Cluş.*)
15. Ana Troancĕ, Ludoşul mare.
16. Dora Vuia, Arad.*)
*) Internă.

## Clasa II.

1. Elena Calini, Gudea..*)
2. Silvia Cenariu, Sibiiu.
3. Maria Cherestes, Dees.*)
4. Maria Cloaje, Boita.
ј. Dora Colbasi, Sibiiu.
5. Maria Giuvelca, Bucurescr.**)
6. Eugenia Lupean, Sibiiu.
7. Ana Opriş, Sura mare.
8. Ana Ortopan, Satul nou.*) **)
9. Sabina Pasca, Sǎlciua de jos.*)
10. Emilia Petrut, Șepreuş.*)
11. Silvia Piso, Săcărîmb.*)
12. Alecsandrina Popescu, Toplita..*)
13. Maria Rudnianin, Satul nou.*)
14. Silvia Secoşan, Toracul mare.*)
15. Lucretia Selagian, Lugos..*)
16. Octavia Stănescu, Braşov.*)
17. Rafira Vas, Voila.
Clasa III.
18. Zenovia Achim, Nochrich.
19. Octavia Baritiu, Nǎsǎud.*)
20. Ana Brătilescu, Boita.*)
21. Lucrefia Bunea, Sibiiu.*)
22. Lucretfia Calefariu, Sêlişte.*)
23. Hortensia Cosma, Sibiiu.
24. Sidonia Crigan, Reghin. *) ${ }^{* *}$ )
25. Florica Goian, Sadova (Bncovina.*)
26. Alexandra Moga, Sibiiu.
27. Lucrefia Moisil, Năsǎud.*)
28. Leontina Opriş, Armeni.
29. Silvia Opris, Armenf.
30. Veronica Pêtrut, Tăunl.*)
31. Mărioara Popescu, Sibiiu.
32. Aurelia Reou, Sibiiu.

[^1]16. Elena Reou, Sibiiu.
17. Letitioia Rimbass, Brad.*)
18. Maria Seleschi, Barinescǐ (Bucovina.*)
19. Constanṭa Serl, Kétegyháza.*)

Clasa IV.

1. Flora Abrudan, Kétegyháza.*)
2. Elisaveta Berinde, Sěini.*)
3. Domnica Chirtop, Câmpenĭ.*)
4. Eaterina Cimponeriu, Sibiiu.
5. Valeria Degan, Vieţel.*)
6. Virginia Gall, Sěcuieu.*)
7. Virginia Giuvelca, Bucurescî."*)
8. Maria Iancovič, Satul nou.*)
9. Teresia Jurca, Sibiiu.
10. Cornelia Marchis, Homorodul de mijloc.*)
11. Lucreția Murěsianu, Braşov.*)
12. Eva Ogrin, Mercina.*)
13. Cornelia Petri, Năsăud.*)
14. Rosa Pocol, Losna mare.*)
15. Lucreția Preda, Bucurescǐ.**)
16. Lucreția Stanca, Vurper.*)
17. Minodora Tiulescu-Văsiu, Crăciunesci.*)

Cursul complementar:

1. Minerva Balint, Sibiiu.
2. Lucia Cosma, Sibiiu.
3. Minerva Cosma, Sibiiu.
4. Maria Cristea, Ocna-Sibiiului.
5. Eugenia Greavu, Sibiiu.
6. Ecaterina Holl, Sibiiu.
7. Iulia Holl, Sibiiu.
8. Maria Kopacz, G. St. Miclăuş.*)
9. Iustina Mircen, Cohalm.
10. Alexandrina Moga, Sibiiu.
11. Eugenia Moga, Sibiiu.

[^2]12. Aurelia Moga, Sibiiu.
13. Leontina Moldovan, Dicio-Sân-Martin.*)
14. Clotildu Oltean, Budapesta.*)
10.. Clelia Piso, Săcărîmb.
16. Elena Popescu, Sibiiu.
17. Paraschiva Roşca, Turnişor.
18. Sabina Săvoiu, Sibiiu.
19. Eugenia Tăbăcariu, Sibiu.
4. Conspestul elevelor din internat.

1. Florica Abrudan, Kétegyháza.
2. Elena Achim, Bucium-Muntarǐ.
3. Angelina Balnojan, Satul nou.
4. Octavia Bariţiu, Năsăud.
๖. Elena Bârsan, Lupşa-Şaşa.
5. Elisaveta Berinde, Seiň̆.
6. Lucreţia Bunea, Sibiiu.
7. Ana Brătilescu, Boita.
8. Aurelia Cado, Pâclişa.
9. Lucreția Calefariu, Sělişte.
10. Elena Calini, Gudea.
11. Maria Cheresteş, Dej.
12. Domnica Chirtop, Câmpeni.
13. Rafira Comsa, Cincu mare.
14. Maria Comşa, Arpaşul de jos.
15. Sidonia Crişan, Reghin.
16. Lucreţia David, Bucium-Isbita.
17. Veturia Dărăban, Feketetó.
18. Eugenia Dobrean, Tulghes.
19. Valeria Degan, Vieţel.
20. Virginia Gall, Sǎcuieu.
21. Florica Goian, Sadova (Bucovina).
22. Maria Hulpuş, Alămor.
23. Emilia Iacobescu, Verę̧mort.
24. Mărioara Iancovicǐ, Satul nou.
25. Maria Kopacz, G. St. Miclăus.
26. Sabina Morărescu, Tinod.
*) Internă.
27. Veturia Murěsianu, Braşov.
28. Lucreţia Moisil, Năsăud.
29. Cornelia Marchis, Homorodul de mijloc.
30. Lucreţia Murěsianu, Braşov.
31. Leontina Moldovan, Dicio-Sân-Martin.
32. Ana Ortopan, Satul nou.
33. Eva Ogrin, Mercina.
34. Clotilda Oltean, Budapesta.
35. Elena Pop, Clus.
36. Sabina Pașca, Sãlciua de jos.
37. Emilia Petruṭ, Sepreuş.
38. Silvia Piso, Săcărîmb.
39. Augusta Pop, Lăpușul unguresc.
40. Valeria Popovici, Sadu.
41. Elvira Prelipcean, Poiana Ștampii (Bucovina).
42. Alexandrina Popescu, Toplița.
43. Veronica Pětruţ, Tăuni.
44. Cornelia Petri, Năsăud.
45. Rosa Pocol, Losna mare.
46. Maria Rudneanin, Satul nou.
47. Letiția Rimbaş, Brad.
48. Silvia Secoṣan, Toracul mare.
49. Lucreṭia Selăgean, Lugoṣ.
50. Octavia Stănescu, Braşov.
51. Maria Seleschi, Barinesci (Bucovina).
52. Constanța Serb, Kétegyháza.
53. Lucreţia Stanca, Vurper.
54. Minodora Tiulescu-Văsiu, Crǎciunescĭ.
55. Sidonia Todescu, Bucium-Cerb.
56. Dora Vuia, Arad.

Nota. Elevele, al căror nume s'a tiparrit en litere cursive, an frecuentat şcoala elementara a "Reuniunir femeilor romane din Sibiiu".

## 5. Mijloace de invěţămênt.

## A. Biblioteca colegiuluĭ innvêţătoresc.

Biblioteca colegiulur invětătorose s'a inmulţit în decursul acestuř an scolar eu 45 opurl si anume:

> a) Cumperrate:

1. K. Leinbach, Kleine Poetik für Haus und Schule. Bremen 1886.
2. Dr. Ratzel F., A föld és az ember, anthropo-geogafia. Budapest 1887.
3. Fr. von Hellwald, Ethnographische Rösselsprünge. Leipzig 1891.
4. Oeser, Weltgeschichte für das weibliche Geschlecht. Leipzig 1875.
5. Dr. Kleinpaul, Poetik. Bremen 1892.
6. Carmen Sylva, Neagoe Basarab si Meșterul Manole. Bucuresci 1892.
7. D. Bolintinean, Poesiŕ, 2 volume.
8. I. Popescu, Pedagogia, ed. II. Sibiin 1892.
9. I. Manliu, Retorica și stilistica.
10. Honegger, Katechismus der Kulturgeschichte. Leipzig.
11. N. Petraşcu, Michail Eminescu. Bucurescĭ 1892.
12. Bl. Codrean, Legea de pens. învěţãtorească. Arad 1893.
13. Dr. W. Rein, Paedagogische Studien. Dresden 1892.
14. Csengeri I., Magyar Paedagogia. Budapest 1892.
15. Th. M. Stoenescu, Poesii. Bucurescǐ 1892.
16. N. Xenopol, Braḑĭ și putregaiu. Bucurescí 1893.
17. Al. A. Macedonschi, Poesiǐ. Bucurescř 1882.
18. V. Micle, Poesiĭ. Bucurescǐ 1887.
19. I. Neniţescu, Pui de leǐ. Bucurescĭ 1891.
20. Dela Vrancea, Trubadurul. Bucurescĭ 1887.
21. Dela Vrancea, Linişte. Bucurescǐ 1887.
22. Dr. W. Rein, Pickel und Scheller, Theorie und Praxis des Volksschulunterrichts, 8 volume. Leipzig 1886-1893.
23. C. A. Krüger, Deutsche Schulgrammatik. Danzig.

## b) Dăruite:

a) de Academia română.
24. Eud. Hurmuzachi, Documente privitoare la istoria Românilor. Bucuresč 1892.
25. S. Fl. Marian, Nascerea la Românĭ. Bucurescí 1892.
26. S. Fl. Marian, Înmormêntarea la Românĭ. Bucurescĭ 1892.
27. V. A. Urechia, Memoriu asupra perioder̆ din istoria Românilor dintre anii 1774-1786. Bucurescl 1893.
28. Analele Academieĭ române, seria II. tom. XIV. Bucuresci 1893.
ß) de dd. autoř̌.
29. P. Drăgălină, Geografie, I. Caransebeş 1892.
30. Dr. Coman, Gramatica clementară a limbeí germâne. p. III. Sibiiu 1891.
31. Dr. I. Crişian ṣi N. Putnoky, Gramatica limbeĭ maghiare I. sibiiu 1891.
32. I. Clinciu şi G. Coman, Istoria univer. I. Bucurescĭ 1892.
33. I. Clinciu şi G. Coman, Atlas istoric la istoria universală. Bucurescǐ 1892.
34. C. Roman, Publicațiile stațiunii agronomice pro 1891.

$$
\gamma) \text { de domnũ editorǐ. }
$$

35. "Transilvania" foaia Asociațiunií. Sibiiu 1892.
36. De Gerando A. A Kezdö franczia első mestere, Pozsony 1893 Stampfel.
37. Dr. Gyulai Béla, Magyar nyelvtan. Budapest. 1892. Pfeifer,
38. W. Kastuer, Deutsche Sprachlehre I. II. Pressburg 1890. Stampfel.
39. Syllabaire français, de Dr. C. Ploctz, átdolgozta Nagy Lajos Budapest 1893 Ifj. Nágel Otto.

40-45. Diferite programe şcolare. Ìn schimb.
Fơ̆ periodice a primit colegiul invétătoresc:
„Transilvania", foaia Asociaţiuniǐ, gratuit.
${ }_{n}$ Piadagogische Studien" și "Magyar Paedagogia" abonate.

## B. Biblioteca elevelor.

Biblioteca clevelor s'a înmulțit cu următoarele cărțí:
(a) Cumperrate:

1. ${ }^{n}$ Cerbul de aur" (Bueurescǐ, 1893) de Dumitru Stăncescu.
2. "Basme" (Bucurescǐ 1893) de acelaş̣ autor.
3. "Magyar olvasókönyv", pentru clasele I, II, III, si IV, civ. de Torkos László.
4. "Magyar nyelvtan" pentru clasa I și II civilă de acelaşi autor.
5. „Arta de a trăii" do Stugau (A. Schmidt) tradusă de I. G. Bariţiu, dăruită de traducătorul în 2 esemplare.

Biblioteca elevolor consta la sfîrşitul acestui an scolastic din 148 opurǐ în 160 volume.

Direcțiunea îṣ̆ împlinesce o datoric din cele mar̆ plăcute aducând cele mař vii mulţămirĭ tuturor p. t. bincfăcětorǐ și onorabilelor societățí, carĭ au binevoit a contribuí la înmulțirea bibliotecilor.

Colectiunea aparatelor pentru eserciţiǐ în gimnastică, s'au înmulţit cu:

1. O scară, un sul și șase funiĭ cu verigí pentru balansare.

## 6. Din cronica școaleĭ și a internatuluĭ.

Anul scolastic s'a început la 1 Septembre. Agendele curente şcolare şi ale internatului s'au pertractat în 12 conferenţe.

În decursul anulur̆, școala a fost visitată de d. inspector scol. reg. comitatens din loc, de asemenea a fost visitatǎ de președintele Asociațiuneǐ d-nul G. Barițiu, ca delegat al comitetulur Asociațiuner̆.

La 27 Maiu au fost revaccinate 8 eleve din partea mediculuĭ orăşenesc: Dr. Gundhart.

Starea sanitară a elevelor a fost în decursul anuluı̆ deplin mulțămitoare. S'au și luat în privinţa aceasta, la propunerea medicului de casă, cele mar̆ îngrigite měsurĭ: clevelor li s'a dat ociasiune sě facă preumblărǐ cât se poate de dese, sě facă gimnastică, sě patineze etc.

Semestrul I. s'a incheiat cu finea lunei Ianuarie, ear al II. s'a început cu prima luneĭ Februaric 1893.

În postul paştilor toate elevele s'au mărturisit şi cuminecat prin catichețir și parochir̆ respectivĭ ar̆ ambelor confesiunı̆ române.

Festivitățǐ, la carǐ au participat elevele institutuluĭ, au fost onomasticile Maiestàţilor Lor Regeluĭ şi a Regincĭ.

În decursul acestuĭ an a îndurat institutul nostru o perdere adânc simtitită prin moartea Ilustruluĭ bărbat George Barițin, president al Asociațiuniř și delegatul şcoalei, întêmplată la 2 Maiu 1893, în urma căreia institutul a îmbrăcat dolin, deplângênd perderea preabunuluî ş̧i neuitatuluĭ selu, părinte.

## 7. Examenele.

Examenele de primire pentru elevele, carir nu au dovedit prin atestate formale cualificațiunea cerută în $\$ 13$ din statutul de organisare al şcoalei civile, s'au ţinut în 1 Septemvre, iar examencle dela sfirrşitul semestrului II. vor avé loc din 26-29 Iunic st. n.,
sub preşedinţa d-luĭ delegat al Asociaţiuniĭ, asistând şi din partea altor autorităţ̌̆ scolare representanțĭ. Aceste esamene se vor ținé după următorul program:

Lunı̆ în 26 Iunie $n$.
la oarele 10, a. m. esamenul privat cu elevele din cursul complementar.
Marffî în 27 Iunie $n$.
a) înainte de ameaḑĭ:
dela 8-9 oare Religiunea cu toate elevele.
$9-10$ П Limba română cu clasa IV.
10-11 , Istoria universală cu clasa III.
b) după ameaḍĭ:
dela $3-4$ oare Istoria naturală cu clasa II.
n 4-5 n Limba franceză cu toate despărț.
Mercurı in 28 Iunie n.
a) înainte de ameaḑĭ:
dela 8-9 oare Aritmetica cu clasa I.
„ $9-10$ „ Limba germană cu clasa II.
n 10-11 n Limba maghiară cu clasa I şi II.
b) după ameaḑĭ:
dela 3-4 oare Chemia cu clasa III.
„ 4-5 „ Fisica cu clasa IV.
Joi in 29 Iunie n.
Dela $9-11$ oare musica instrumentală şi vocală; declamațiunĭ.
La 11 oare încheerea solemnă a anuluĭ scolastic şi distribuirea atestatelor.

## 8. Condițiunĭ de primire în școală și internat.

Pentru primirea în şcoala civilă se cere atestat despre absolvarea claselor şcoaleĭ clementare, sau atestat despre clasa corespunḍčtoare premorgătoare dela o altă şeoală de categoria şcoaleĩ civile. În lipsa unuir astfel de atestat primirea se face pe basa unur examen de primire.

Didactrul e tixat cul 2 fl. v. a. pe lună, şi pentru clevele, ce intră pentru prima dată în această şoală, o taxă de înmatricu= lare de 2 fl. v. a.

Pentru elevele cursuluĭ complementar, provĕḑut în §. 6 din statut, didactrul este de 2 fl . pe lună, si la prima inscriere taxa amintită de inmatriculare.

Elevele, cari voiesc sě fie primite în internat, fie eleve ale şcoaleř civile, sau ale școalě̆ elementare a reuniuniř femeilor, au sč se însciinţeze de timpuriu, în tot casul înainte de începerea anuluĭ şcolastic, prin părinṭ̆ sau tutorǐ la direcțiunea școaleř, pentru a sě puté face disposițiunile necesare. Taxa internatuluĭ e de 200 fl . v. a. pe an, plătițǐ înainte în douě san cel mult 4 rate.*) Cărţile trebuincioase, materialul de scris, de desemn, de lucru de mână, se înṭelege, nu sunt cuprinse în taxa amintită, ci cheltuelile reclamate în această privință se poartă de părințĭ, întocmař precum tot de dînşiĭ se poartă cheltuelile pentru îmbrăcăminte și încălṭăminte, pentru instrucțiune in musica instrumentală și în limba franceză.

Taxele pentru instructiunea în piano sunt de 2 categoriĭ:
a) dacă o elevă voesce sě iea oarcle singură, sec compută la 2 oare pe sěptěmână taxa de 9 fl. pe lună; dacă 2 leve împreună iau instrucțiune în aceeaş̆ oară, taxa sě computǎla 2 oare pe sěptěmână cu 6 fl. de elevă; sau
b) dacă o elevă vocsce sě ica oarele singură, se compută la 2 oare pe séptěmână taxa de 6 fl . pe lună; dacă se întrunese 2 eleve în acceaş̆̌ oară, taxa se compută la 2 oare pe sěptemână cu 5 H. pe lună de elevă.

Pentru instrucțiunca în limba franceză, câte 2 oare pe sěptěmână, se compută pe lună câte 1 fl . de elevă.

Toate taxele se plătesc direcţiuniř şcolare, care remunerează pe instructorí.

Elevele din internat, afară de școală, au în fie-care d̦i anumite oare de conversaţiune în limba franceză, maghiară și germână. Pe lângă aceea ele se prepară şi-şĭ învață lecţiunile sub conducerea și cu ajutoriul directoareř şi al guvernantelor.

Elevele, carǐ vor sec fic primite în internat, mař au sě aducă cu sine: o saltea, un covoraş la pat, 2 perinĭ, 4 feţe de perinĭ, o plapomă sau țol de coperit, 4 ciarşafurĭ, (linţolurĭ, lepedec), §

[^3]ştergare, 6 servete, apoĭ: perie de dințĭ, săpun şi 2 peptenĭ, care toate rěmân proprietatea eleveĭ. Afară de aceste schimburile de trup sau albiturile, câte $1 / 2$ duzină din fie-care, ciorapí de coloare inchisă sii batiste (mărămĭ) câte 1 duzină, un parapleu şi încălţămintea trebuincioasǎ. Cât pentru toalete noue, părinţiĭ şi tutoriĭ sunt consiliațĭ a nu face de aceste pentru copilele lor, căcĭ pentru a obținè o uniformitate în îmbrăcăminte pentru toate internele, acele toalete cu prețuri moderate, se pot face aicǐ prin îngrijirea direcţiuniŭ internatuluĭ. Strins de uniformă se țîn: o haină, douě şurțe în forma uneĭ haine, o pălărie de iarnă și una de vară, carǐ necondiționat au sě se facă aicĭ şi carǐ preste tot vor costa cam $16-22 \mathrm{fl}$. v. a.

Doritoriĭ de a avea "Statutul de organisare" precum și „Regalamentul intern" al şcoaleĭ și „Regulamentul pentru cursul complementar" le pot primi dela direcțiune pentru câte 20 cr. unul. Tot dela direcţiune se poate primí pentru 1 fl. şi „Monografia ${ }^{*}$ şcoaleĭ, în care pe lângǎ istoricul institutulur̆, sě află descris edificiul sscoaleǐ și al internatuluh̆ în toate aměnuntele luĭ.

Sibiiu, în Iuniu n. 1893.

## Direcțiunea <br> şcoaleĭ civile de fete cu internat.


[^0]:    *) Ca un fel de pregratire salu introducere in istorie ar putea servi miturile şi tradịiunile poporale, căč̆ ele presintă raportuř și evenimente mă̌ acomodate priceperir și cu deosebire fantasič̆ copilărescĭ. Prin miturĭ si tradițiunr se introduce eleval may uşor in priceperea timpurilor istorice. Ele presintă astfel de ideale, carr procură bucuric copiilor şi totodată î insufleţese.

[^1]:    *) Internă.
    **) Repăşit.

[^2]:    *) Internă.
    **) Repăşit.

[^3]:    *) Pentru ajutorarea părinților maǐ lipsiţǐ de mijloace, carǐ sunt hotăriţĩ a-şĭ da fiicele in internat, institutul de creditş̣i de economiř „Albina", a creat 10 și dl Dr. A. Maniu, notar public reg. ín Oraviţa 4 stipendir de cate 50 fl . pentru carř comitetul Asociațiuniĭ va publica concurs eu terminul de 1-a August st. n.

