

Pečeť ústavu z r. 1808.

Krátký nástin

STOLETÉHO TRVÁNÍ

soukromého ústavu

pro vychování a léčení chudých slepých

dětí a na oči chorých

v Praze na Hradčanech č. p. 104-IV.,

sestavený

ředitelstvím.



V PRAZE.

Tiskem Antonína Remta. — Nákladem ústavu.'

1907

Krátký nástin

STOLETÉHO TRVÁNÍ

soukromého ústavu

* pro vychování a léčení chudých slepých  
  dětí a na oči chorých  
  v Praze na Hradčanech č. p. 104-IV.,

sestavený

ředitelstvím.



**V PRAZE.**

Tiskem Antonína Renna. — Nákladem ústavu. '

1907.

Předmluva.

Přítomná zpráva nemá býti honosným jakýms slavnostním spisem. Tolikéž nehodlá ředitelstvo za příčinou stoletého jubilea ústavu rozmnožiti literaturu, vztahující se k ošetřování slepých. Přihlížejíc ke skromné existenci a skromným prostředkům ústavu, má zde podán býti toliko souborný jakýs nástin, zavírající v sobě pouhé seřadění důležitějších událostí a fakt, odnášejících se k zevnějším dějinám i vnitřnímu vývoji jeho. Jen o založení ústavu a počátečním vývoji jeho v prvních desítiletích bude z vděčnosti k jeho zakladatelům a organisátorům zevrubněji pojednáno.

Pro dobu od r. 1830 až do r. 1846, v kterémžto roce poprvé výroční účetní zpráva vydána byla tiskem, nejsou pomůcky archivní úplný.

Kéž i z tohoto prostého vylíčení vzejde a do všech končin země pronikne poznám: že veliký dluh, jakýž lidskost a křesťanská láska k bližnímu oproti slepcům ve věku jejich výchovy spolubližním ukládá, jen z malé části byl splacen. Můžeť hradčanský ústav pro slepce, jediný to ústav pro slepé dítky ve věku školou povinném, vzhledem k omezenosti svých prostorů a vzhledem ke hmotným prostředkům, jež má po ruce, pojmouti toliko třetinu slepých, školou povinných dítek!

Truchlivý tento fakt volá sám sebou hlasitě ke všemu obyvatelstvu, zejména ale ke všem městským a okresním zastupitelstvům, kúřadům zemským i státním o pomoc, aby ústav náležitě se mohl vytvořiti a aspoň nejnutnější potřebě vy hovět i.

I.

Před koncem 18. věku nikdo na to nepomyslil, aby se pokusil o vzdělávání a vyučování slepých dětí. Francouz Haüy byl prvým, jenž se úkolu toho podjal, založiv r. 1784 v Paříži vychovávaní ústav pro slepé děti. Zdařilý tento pokus došel záhy v Liverpoolu (1790), Edinburgu (1791) -a v Londýně (1800) následování.

Ve Vídni byl to veliký lidumil, ředitel chudinského okresu Jan Vilém Klein, jenž ujal se devítiletého, od narození slepého chlapce, jejž dle vlastní methody vyučoval, jemu za krátkou poměrně dobu elementární vědomosti vštípil a úspěch tento veřejnou zkouškou prokázal. Brzo potom (v r. 1804) založen první ústav pro slepce ve Vídni a Klein ustanoven jeho ředitelem. Stal se zakladatelem vyučovací methody pro slepce a uveřejnil později dílo: „Učebnice k vyučování slepců, aby stav jejich byl jim usnadněn." Památky jeho bylo vděčně vzpomínáno a nazýván obecně „otcem slepcův“

V Praze přikročeno poprvé k založení vychovávacího ústavu pro slepé chudé dítky v roce 1807. Zlá oční choroba, postihnuvší profesora statistiky dra Josefa rytíře z Madrů a ohrožovavší jej po delší dobu úplným oslepnutím, přiměla tohoto stejně učeného jako lidumilného muže k tomu, že jal se přemýšleti o neblahém osudu těch, kteří zbaveni byvše zraku svého odsouzeni jsou tráviti život v nečinnosti. Jeho přání, aby postaráno bylo o vyučování a výchovu obzvláště takových slepcův, kteří již od dětství byli tak nešťastni, že oslepli, bylo příznivou okolností neočekávaně rychle uvedeno ve skutek.

6

Obecně pociťovaná potřeba, aby oba břehy vltavské vnitř hlavního města Prahy kromě mostu Karlova ještě také na jiném místě mostem byly spojeny, nebyla ušla pozornost neúnavně činného nejvyššího purkrabí Jana Rudolfa hraběte Chotka, jenž myšlenku jednou pojatou odhodlaně snažil se uskutečniti. Již koncem měsíce července roku 1804 sebrána byla k účelu tomu od různých šlechetných dárců částka 108.249 zl.

Poněvadž ale tehdejší časové poměry (válečná doba aj.) provedení podniku toho překazily, měly sebrané příspěvky šlechetným dárcům býti vráceny. Někteří z nich ponechali nástupci šlechetného nejvyššího purkrabí, hraběti Wallisovi na vůli, aby darovaných částek použil k jiným všeobecně prospěšným podnikům. Za tím účelem požádal pak hrabě Wallis některé zkušené a zvláštní jeho důvěře se těšící muže, aby mu podali návrhy, jak by zmíněných peněžitých částek po smyslu nového jich věnování mělo býti použito.

Z některých těchto návrhů uchopil se nejvyšší purkrabí hrabě Wallis s vlastní sobě rázností zejména myšlenky profesorem drem rytířem Madrem doporoučené, aby zřízen byl ústav pro slepce, jemuž by část zbylých příspěvků byla věnována a zvolil c. k. guberniálního radu a krajského hejtmana rytíře z Platzrů, profesora Josefa z Madrů, prof. dra Aloisa Klara a dra Kallinu z Játhensteinu na poradu o založení takovéhoto ústavu.

Profesoru Klarovi, známému svým pedagogickým věhlasem, — bylť tehdy právě jakožto profesor filologie na universitu pražskou povolán — dostalo se čestného vyzvání,, aby pro tento ústav vzdělal stanovy, i podal návrhy o methodě vyučovací a názory své o tom předložil ke společné úřadě. Záhy seznámil se Klár se vším, co v té příčině podnikáno a zkušeností seznáno ve Vídni i v cizině, i nastřádal též vlastních zkušeností nabytých při vyučování slepých a v obcování s nimi. Byliť někteří z nich ještě před založením ústavu hradčanského soukromě přijati a vychováváni (r. 1806). Zatím co zakladatelé ústavu neúnavně se vynasnažovali o vnitřní jeho zařízení, pečoval lidumilný nejvyšší purkrabí o to, aby fond ústavu sbíráním příspěvků byl rozhojněn, i dočkal se brzo radosti,

7

že aspoň nejnaléhavější potřebě bylo vyhověno, když Jeho Veličenstvo císař František I. budovu někdejší říšské kanceláře na Hradčanech (čís. pop. 178) ústavu dvorním komorním dekretem ze dne 10. prosince 1807 daroval, v kterémžto roce tudíž (1807) ústav právem spatřovati musí rok svého založení.

* říjnu r. 1808 byly veškeré přípravy tak daleko pokročily, že mohl ústav přijetím čtyř chovancův činnost svoji započíti.

Správu ústavu vésti měl pod protektorátem zkušeného lidumila představený se třemi, nejvýše šesti pomocníky (assistenty). Protektorát převzal tehdejší arcibiskup kníže Salm- S a 1 m a jeho nástupcové. Ředitelem ústavu zvolili zakladatelé ze svého středu guberniálního radu rytíře Platzra, jenž považuje se proto za jeho původce. Stanovy profesorem, Klarem vzdělané předloženy Jeho Veličenstvu císaři k nejvyššímu schválení, jež brzy potom dne 21. dubna 1809 uděleno (gub. dekr. ze dne 25. listopadu 1809).

* době, kdy onino šlechetní mužové se vynasnažovali, založiti ústav pro blaho nešťastných nevidomých dítek, přivedla jim Prozřetelnost muže, povolaného, aby lékařství oční jakožto vědu a umění v Cechách štípil a šířil. Byl to přítel profesora dra Klara, Jan Nep. Fischer, nar. v Rumburce dne 29. května 1777. Pocházeje z chudých rodičů, navštěvoval první latinské třídy jakožto zpěvák premonstrátského kláštera Strahovského v Praze; po čas humanitních a filosofických studií v Praze opatřoval sobě výživu soukromým vyučováním, načež studoval ve Vídni lékařství, kde v r. 1806 za doktora byl povýšen.

Přišed roku 1806 do Prahy, aby se zde usídlil jakožto praktický lékař, došel v Klárově domě pohostinného přijetí i byl hostitelem svým přátelsky vyzván, aby jakožto bezplatný oční lékař přistoupil k ústavu právě zakládanému, s nímž by potom snadno léčebný ústav pro nemocné očima, té doby ještě v Praze postrádaný, mohl býti spojen. Veden lidumilným smýšlením svým, vyhověl dr. Fischer ochotně Klárovu nejtoužebnějšímu přání a nabídka jeho byla zakladateli ústavu s radostí přijata. Dr. Fischer ihned požádán, aby sdělil své názory, jak by léčebný ústav pro choré očima účelně mohl býti zařízen, což také dne 12. května 1808 učinil. Léčebný ústav stal se zvláštním oddílem nového podniku a také ve stanovách, ač byly téměř již hotovy, byl k němu vzat potřebný zřetel.

Pro léčebný ústav vyhledány a zařízeny za účasti a stálého spolupůsobení dra Fischera potřebné místnosti; účelem léčebného ústavu až do času, kdy by fondy byly rozmnoženy, stanoveno, aby se obíral toliko opatrováním a léčením chudých slepců a jich bezplatným ošetřováním po čas léčby. Již v říjnu r. 1808 přijati byli čtyři slepci k léčení, z nichž tři v listopadu jakožto vyléčení a vidomí byli propuštěni.

Od té doby dr. Fischer každého roku obětavě a se vzácnou nezištností vykonával na slepcích počtem stále hojnějších operace a lékařsky je ošetřoval a sice se zdarem až ku podivu šťastným.

Mnohonásobnými svými styky s vysoce postavenými a zámožnými muži byl s to také značné příspěvky pro ústav sebrati, kteréž odevzdal ředitelstvu, aby za ně zařízeny byly operační síně a opatřena lůžka a jiné potřeby. Budeme míti příležitost, abychom o rostoucím počtu operovaných slepců ještě častěji se zmínili.

Dle stanov mělo „nejnuznější, nejzanedbanější dítě, byť schopnosti jeho byly sebe omezenější, v ústavu dojiti pomoci a záchrany, býti vyrváno ze stavu nečinnosti a tísnící nudy, odňato zhoubné žebrotě a získáno lidské společnosti. Ze slov těchto jeví se nepopiratelně snaha spolku, aby i při skrovných prostředcích, jimiž vládne, co nejvíce obecnosti prospěl. „Proto také nemá ústav", praví se tam dále, „býti ústavem nádherným. Spolek nechce neobyčejnými umělostmi a namáhavě získanými vědomostmi chovanců před zvědavým obecenstvem se blýskali a pozornost vzbuzovali, nýbrž touží, aby dětem poskytnut byl návod, jak by kdysi byly s to, samy si výživu (aspoň částečně) opatřiti, by nepřipadly sobě i jiným za obtíž." Za tím účelem měly zvláště v různých ručních pracích, jako: předení, pletení punčoch, zhotovování sítí, stuh a třepení, vázání košťat a pletení košů, v pracích lepenkových a pod. býti cvičeny, aby se tím staly způsobilými naučiti se nějakému, jich silám přiměřenému řemeslu;

9

měly dále vyučovány býti předmětům, jichž znalosti člověku nejvíce jest zapotřebí, obzvláště pak vedeny býti k mravní dobrotě a obeznámení se s nej závažnějšími pravdami křesťanského náboženství a takto v křesťansky zbožné, spokojené a užitečné členy státu býti vychovávány.

Podmínkou bezplatného přijetí chovanců byla tehdy naprostá jich chudoba. Pokud se věku dotýče, neměly býti mladší sedmého a ne starší dvanáctého roku. Kromě toho neměly mimo slepotu žádnou jinou tělesnou neb duševní vadou býti stiženy. Vystoupiti z ústavu měli chovanci nejdéle ve 20. roce svého věku.

Jak již s hora zmíněno, byli již v říjnu r. 1808 čtyři chovanci přijati. Dějinám vyučoval bezplatně profesor Klár, náboženství kněz Antonín Sichrovský, některým ručním pracím Filipina Fůrlingerova. V roce 1809 ustanoven při ústavu zvláštní učitel Josef Heerlein. Již tohoto (1809) roku podniknuta se 6 tehdáž v ústavě se nalézajícími chovanci veřejná zkouška, jež ke spokojenosti všech přítomných se zdařila.

Mnohem více vykonáno v roce potom následujícím, jak z tištěné „Zprávy o vzniku a vnitřním zřízení pražského soukromého ústavu pro slepce a choré očima" — jak tehdy se ústav zval — vysvítá, kterážto zpráva u příležitosti zkoušky, dne 9. října 1810 konané, přítomným hostem byla rozdávána.

Chovanci byli se již poněkud vycvičili v některých ručních pracích, jako: předení, pletení punčoch, hotovení sítí, pletení košů, v pracích lepenkářských, zhotovování ošatek, oulů, bačkor atd., získali i leckterých literních vědomostí a počali i na některých hudebních nástrojích zdařile hráti.

V témž roce 1810, kdy Čechy těšily se blaživé přítomnosti milovaného svého zeměpána, byl také ústav náš tak šťasten, že jej dne 22. května 1810 Jeho Veličenstvo císař František I. poctil návštěvou. Jeho Veličenstvo vyslechlo u velikém pohnutí uvítací řeč z úst slepého chovance Ludvíka Kocha.\* a prohlédlo si potom celý ústav.

\*Týž odebral se později do Vídně, kde se stal známým spisovatelem.

11

Zmíněno zde budiž několika chovancův, kteří se tehdy zvláštní umělostí v hudbě nejvíce vyznamenali. Byli to: Izidor Schonberger, jenž za krátko téměř všechny hudební nástroje ovládal, Antonín Fink, jejž profesor konservatoře Bedřich Pixis zvláště vyučoval a kterýž s velikou virtuositou hrál na housle, Jan Hrbek, pravý mistr ve hře na flétnu, Marie Krausova, jež vynikala zvláště ve hře na harfu a konečně Josef Proksch, nejproslulejší chovanec tohoto ústavu (narozen dne 4. srpna 1794), jenž ve svém 13. roce oslepl, načež od r. 1810 až do srpna 1816 v tomto ústavě prodléval, tehdejším učitelem slepců Josefem Jarošem v hudbě dále zdokonalován byl a později v Praze proslulou hudební školu zřídil. Zmínky zasluhuje též nevidomý chovanec Ptáček. Týž byl po odchodu dotčeného již učitele Jaroše po boku následujících po něm učitelů Jana Wolfa a Karla Pelze jakožto podučitel zaměstnáván, k čemuž větší ještě způsobilost jako posluchač kursu při tehdejší vzorné hlavní škole nabyl. Obecně vážen a milován, zastával slepý Ptáček učitelské místo v ústavě až do svého odchodu na zasloužený odpočinek v roce 1872.

V roce 1820 zesnula dovedná a pilná industrialní učitelka Filipina Fürlingerova. Po ní následovala její žačka Dorotka Fauknerova, jež požívala ročního platu 100 zlatých konv. m. z normálního školního fondu českého, kdežto katechetům stejný plat z fondu náboženského byl povolen.

Dne 19. července 1825 utrpěl ústav bolestnou ztrátu úmrtím svého zakladatele a prvého řiditele; zesnulí v 67. roce svého, dobročinnosti a humanitě věnovaného života, raněn byv mrtvicí, Prokop rytíř z Platzrů a Wohnsiedlu a sice v Karlových Varech, kam se byl za příčinou svého porušeného zdraví na léčení odebral.

Ústav projevil svoji bolest nad touto ztrátou a zároveň svoji vděčnost k zesnulému zádušními bohoslužbami na jeho paměť v sousedním chrámu Páně karmelitském uspořádanými.

Jakožto nejstarší člen (byltě Mader již v roce 1812 na věčnost odešel) převzal nyní dle stanov prof. dr. Klár správu ústavu, až k návrhu tehdejšího nejvyššího purkrabí hraběte Kolovrata -Libštejnského c. k. guberniální rada Josef rytíř Procházka dne 29. listopadu 1825 ředitelem ústavu byl jmenován.

Účetní výkaz r. 1825 jevil tyto číslice: Uložené a jiné jistiny 8281 zl. 54 1/2 kr. konv. m. a 56.255 zl. l 3/4 kr. vídeňské měny, pokladní hotovost 1358 zl. 24 1/2 kr. konv. měny a 2371 zl. 41 kr. vídeňské měny, úhrnem 9640 zl. 19 kr. konv. měny a 58.626 zl. 42 1/2 kr. vídeňské měny. Ježto peněžní obnos ve vídeňské měně vykázaný 58.626 zl. 41 1/2 kr., na měnu konv. převeden, činí 23.450 zl. 41 1/10. kr. měny konv., jeví se úhrn jmění sumou 33.091 zl. 1/10 kr. konv. měny.

II

Nový ředitel Josef rytíř Procházka snažil se nejprve, aby o veškerých důležitějších záležitostech pojednáváno bylo na poradách, jež by nejméně jednou za měsíc se konaly, a aby o nich rozhodováno bylo většinou hlasů. Uznal též zapotřebí, aby pozornost společnosti obrácena byla ke spolku samému. I objevilo se, že mezi členstvem jeho postrádán jest muž, jenž pro nesmírné zásluhy, jichž sobě o léčebný ústav získal, již dávno měl oprávněný nárok, aby přijat byl do řiditelství. Byl to častěji již vzpomenutý prof. dr. Fischer, jenž od založení ústavu s nejšlechetnější obětavostí a vzácnou nezištností vědeckou platností svojí a svým uměním mu byl oporou. Za nového řiditelství byl pak tento mnohonásobně zasloužilý muž, jenž činností svojí již dávno lidumilnému tomuto ústavu přináležel, přijat za spolupředstaveného a sice na největší jeho prospěch.

Jakkoliv pak značný byl zisk vstoupením Fischerovým do představenstva dosažený, byl přece ještě převážen těžší ztrátou, když spolupředstavený, spoluzakladatel a dlouholetý učitel profesor Klár vzdal se roku 1826 tohoto úřadu, ježto nastávaly mu některé povinnosti, vížící jej k Plzni. Nicméně neodňal ústavu hmotnou svoji pomoc. Sepsal nekrolog zakladatele a řiditele rytíře Platzra z Wohnsiedlu, jehož tiskové rozmnožení a prodej vynesly 475 zl. konv. m. Částku tuto věnoval řiditelstvu s podmínkou, aby prospěšně uložena a úroky z ní tak dlouho k jistině přiráženy byly, až by tato

13

vzrostla na sumu, která by stačila na založení nadace, z níž by jeden chovanec mohl bytí vydržován.

Spolek tento důkaz blahovolného smýšlení vděčně přijal a uložil řečenou částku na úrok u České spořitelny. Též složil Klár mešní zpěv, jenž v celé pražské diecesi a v celých Čechách s pochvalou byl přijat a jehož vytištěním a prodejem sumy 5000 zl. konv. m. vytěženo. Také tuto sumu odevzdal Klár řiditelstvu jakožto „Klárovu nadaci pro slepce" s podmínkou, kdyby v Čechách zřízen byl ústav pro zaopatřování a zaměstnávání chudých slepců, aby nadace jeho připadla tomuto, což se dík neúnavnému vynasnažení Klárovu již v roce 1832 stalo.

V představenstvu samém musila ale citelná mezera odchodem Klarovým nastalá, získáním jiného, ve vychovatelství zkušeného člena býti vyplněna.

Zvolen za tím účelem světský kněz a praeses lužického semináře v Praze dr. František Přichovský, jemuž potom, když rozdělovány úkoly správní, svěřeno řízení vychovatelské. Dr. Kallina z Játhensteinu vzal si jako až dosud věci právní, Karel Václav Ott s Václavem Novotným záležitosti hospodářské a účetnictví a dr. Fischer vlastní léčebný ústav na starost.

Aby uveden byl pořádek v řízení kancelářské, ustanoveno, že veškeré došlé spisy a den, kdy byly projednány, protokolárně mají býti zaznamenávány. Tím zřízen ve správě ústavu vlastní úřad „ředitelství" a ústav sám, zvaný dříve „soukromým ústavem pro slepce a choré očima", slul od té doby: „Soukromý vychovávací a léčebný ústav pro chudé slepé děti a choré očima."

Ač již za dřívějšího stavu vychovávání slepých dětí bylo hlavním účelem, nedocházel účel tento přece v názvu samém výrazu.

Otázka, co státi se má se slepci ústav opouštějícími a jiné opory nemajícími, ozývala se čím dále tím důtklivěji,' otázka to, o kteréž zvláště profesor Klár horlivě uvažoval, jak vysvítá z výhrady při výše vzpomenutém věnování 5000 zl. hradčanskému ústavu učiněné.

14

Pokrok v této záležitosti jeví se z dílka jeho: „Paměti Pražského soukromého ústavu pro chudé slepé děti a choré očima a některé myšlenky o zřízení zaopatřovacího a zaměstnávaní ho ústavu pro slepce.11 („Denkwůrdigkeiten des Prager Privaťinstitutes fúr arme blinde Kinder und Augenkranke. Nebst Ideen zu einer Versorgungs- ud Bescháftigungsanstalt fiir Blinde.")

Otázka v příčině péče o slepce došla pak počátkem minulého století přirozeného svého rozřešení: prvější ústav obmezil působnost svoji na výchovu slepých dítek a léčbu chorých očima, kdežto další účel vedl ke zřízení nového, druhého ústavu v Praze v r. 1832 s názvem: Klarův zaopatřovací a zaměstnávací ústav pro dospělé slepce v Čechách (v Praze, na Malé Straně). Tak použila Prozřetelnost odchodu prof. Klara ze správy ústavu hradčanského, učinivše odchod tento původem nového, účely onoho dále ještě sledujícího a péči o slepce věnovaného ústavu v Čechách, kteréžto oba ústavy od té doby vedle sebe blahodárně působily a dosud působí. Korunováno bylo lidumilné dílo pro slepce v Čechách vykonané, když r. 1893 štědrostí České spořitelny v Praze založeno „Francisco-Jo sephinum, útulek pro slepce k výdělku a vzdělání nezpůsobilé na Smíchově".

Organisační činnost v hradčanském ústavu pro slepce pokračovala zatím dále. Učitelský personál měl skládati se z učitele náboženství, pak učitele domácího a podučitele, učitelky industriální a několika mistrů pro práce ruční. Místo učitele náboženství (spojené s ročním platem 100 zl. konv. m z náboženského fondu) zastával, když P. Sichrovský byl povýšen, P. Jakub Střemcha, kněz řádu premonstrátského, po jeho pak odchodu od r. 1826 jakožto spisovatel několika vzdělávacích spisů chvalně známý P. Bonifác Oppelt, kněz téhož řádu; po něm, když onemocněl, nastoupil úřad tento světský kněz Jan II r a b ě t a, a když tento do Drážďan byl odvolán, od 1. listopadu 1828 Václav Bohm, taktéž světský kněz. Úřad učitele, jenž byl zároveň hospodářem a jehož veškeré požitky záležely v tom, že měl se svojí manželkou, kteráž obstarávala kuchyni, bezplatnou stravu, obydlí, otop a světlo a kromě zmíněných již 100 zl. konv.

15

měny z c. k. normálního školního fondu ještě 114 zl. konv. měny z pokladny ústavu dostával, svěřilo ředitelství po odchodu Karla Pelze r. 1826 prozatím Ant. Doležálkovi, učitelskému kandidátu pro německé hlavní školy zkoušenému. Jemu po boku působil podučitel; jak již shora zmíněno, zastával toto místo slepý chovanec Ptáček, pokud totiž jako slepec byl s to, pročež také ostatní práce podučitelovy vykonávati měl učitel domácí. Jakožto učitelka industriální, taktéž s ročním platem 100 zl. konv. měny z c. k. normálního fondu školního, ustanovena po odchodu Dorotky Fauknerovy od roku 1828 Eleonora Zechnerova. Z mistrů pro práce ruční navštěvoval tou dobou ústav knihař jakožto učitel prací lepenkářských za roční náhradu. V některých jiných pracích, na př. pletení slámy, vyučovali chovance starší chovanci.

Pokud se týče školních předmětů vyučovacích, bylo nařízeno, aby náboženství vyučováno bylo pětkráte do tého-dne, a sice třikráte katechetou samým, dvakráte pak podučitelem, jenž za tím účelem při vyučování náboženství vždy musil býti přítomen, opakováno. Náboženská cvičení zavírala v sobě ranní a večerní pobožnost, t. j. modlitbu neb křesťanský zpěv vedením domácího učitele, dále, pokud povětrnost dovolovala, denní návštěvu chrámu Páně při mši a v neděli vzdělávací exhortu učitelem náboženství v ústavě konanou. Čtyřikráte do roka chodily dítky k svaté zpovědi a přijímání. Kromě náboženství vyučováni chovanci mluvnici, počtům (z paměti a hmatnými číslicemi), čtení vypouklého písma, psaní mezi čárkovaným listem a s jinými pomůckami, dále nej potřebnějším písemnostem, přírodopisu a technologii, silozpytu, dějinám, zeměpisu a hudbě (zpěvu i hudbě nástrojové, ve které buď pouhým předehráváním a předzpěvováním, buď vypouklým notovým, písmem byli cvičeni). O vyučování v těchto předmětech sdílel se učitel s podučitelem. K dalšímu vzdělávání chovancův nařízeno bylo denně předčítání z některé užitečné knihy neb ústní rozmluvy s nimi. V těchto rozmluvách zejména měl učitel se vynasnažiti, aby působnost pochopovací u dětí byla cvičena, pojmy vyvíjeny a ony ku přemýšlení nabádány a navykány byly. Námět

16

k těmto rozmluvám bral sobě učitel z předmětů chovance obklopujících, denních příběhů a důležitějších událostí atd. Ruční práce, v nichž chovanci industriální učitelkou neb i také zvláštními mistry denně dostávali návod a cvičeni, záležely v pletení punčoch, předení, dělání stuh a šňůr, pletení bačkor a v různých pracích ze slámy (hotovení hasičských košů, ošatek, slaměných tácků, pokrývek stolních atd.), v pracích lepenkářských atd. Na učení se vlastním řemeslům, jež v domě nemohla pohodlně býti provozována, posíláni chovanci ředitelstvem do dílen samých.

Pro všechny tyto vyučovací a domácí úřady sestaveny návody (instrukce) a veškerými 6 představenými podepsány: dne 5. března 1826 o výše stanovených vyučovacích předmětech a jich rozvrhu, dále o denním pořádku letním a zimním, řádu domácím, řádu o prádle a oděvu, dne 3. dubna 1826 v příčině domácího učitele, podučitele a učitelky industriální. Ani na instrukci pro domácí sluhy nebylo zapomenuto.

Tak uvedena správa a řízení ústavu ve stálé koleje, na nichž se v pozdější době, ovšem za ustavičného pokroku, až na naše doby pohybovala a dosud pohybuje.

Aby příjmy ústavu byly rozmnoženy, připadlo se na myšlenku, pořádati hudby znalými chovanci „hudební akademie“. Výtěžek jedné takové akademie z roku 1826 činil 1037 zl. 14 kr. vid. měny, v roce 1830 1184 zl. 19 kr. vid. měny, 1831 1039 zl. 41 kr. vid. m., 1832 1000 zl. 20 kr. vid. měny a podobně i v letech následujících. K produkcím těmto zbásnil několikráte Jan August Zimmermann, profesor humanitních tříd na malostranském gymnasiu pražském, vhodné proslovy, ve kterých se poukazovalo na dvojí účel ústavu, totiž vychovávání slepých dítek a léčen) chorých očima. O uspořádání těchto akademií získal sobě spolupředstavený K. V. Ott z Ottenkronu, jenž byl zároveň členem Spolku přátel hudby kostelní a Společnosti umělců hudebních, největších zásluh.

Jakožto ukázka tehdejších výkonů budiž zde uveden program akademie, pořádané dne 30. března 1840:

17

1. Ouvertura od Kuhlaua.
2. „Útěcha slepého dítěte", proslov, sepsal pan Antonín Mílller, c. k. profesor esthetiby a filologie, prosloví slč. Freyova, člen král. stav. divadla a nevidomá ehovanka ústavu Josefina Voša- lík o v a.
3. Grande Fantaisie et Variations na motivy z op. „Vilém Tell“ od Rossiniho, pro piano od T h. Dóhlera, přednese slč. Marie Potlo v a.
4. Árie od L. Spohra, přednese pí. Podhorská.
5. Fantasie pro housle, složil a přednese p. Fischer, ředitel baletní hudby při král. stavov. divadle.
6. Salašnice, báseň od Ed. Vogta, pro jeden hlas s průvodem klarinetu a piana složil kapelník F. J. Škroup, přednesou paní Podhorská a p. Jul. Písařovic.
7. Ouvertura od K. M. z Webrfi,

\*

Předůležitými, pokud se týče zevnějšího rozvoje ústavu, byla léta 1836 až 1838. Ukázaloť se, že prostory jeho obojímu účelu nedostačují. Počet nevidomých chovancův dostoupil někdy až i čísla 24, když byli čeští stavové darovali ústavu částku 10.000 zl. Než v domě dosavadním č. 178/IV. nebylo pro chovance dosti místa. Poněvadž nebylo zahrádky, musili začasté voděni býti před dům a na ulici. Pro ústav operační nebylo v domě tolikéž žádného místa; byly najaty poblíž ústavu místnosti, v nichž každého roku, ve třech obdobích, as 48 šedým zákalem osleplých bylo operováno.

Neutěšené tyto poměry přiměly ředitele rytíře Procházku a spolupředstavené, že se rozhodli, snažiti se o výměnu domu.

Ježto erární dům č. 178/IV. shora uvedeným nej vyšším rozhodnutím ze dne 7. prosince 1807 ústavu jen na dobu jeho trvání k bezplatnému užívání byl propůjčen, podalo představenstvo prostřednictvím dvorního rady z Martinů k císaři žádost za povolení, aby smělo tento dům buď za jinou vhodnou budovu vyměniti aneb jej prodati a z vý- lěžlcu tohoto prodeje jiný dům koupiti. Vyžádané nejvyšší povolení uděleno dne 26. října 1836.

Po delším vyjednávání zakoupena dne 27. listopadu 1837 nynější budova ústavu č. 104/IV., nalézající se poblíž č. 178/IV., od Kateřiny Gutkaisové za 13.000 zl. konv. m. a odevzdána dnc 17. února 1838 v neobmezené užívání, když byly

18

knihovní dluhy na domě tom váznoucí převzaty a zbytek kupní ceny per 8545 zl. 23 kr. hotově zaplacen. Dům č. 178/IV. byl teprve dne 9. února 1839 nástupci v držení Františku Kejhovi za 3705 zl. konv. m. prodán, a tato tržní cena reversem ve prospěch eráru v zemských deskách zajištěna pro případ, kdyby ústav slepcův byl rozpuštěn.

Takto získáno potřebného místa, aby aspoň dvacet chovanců mohlo v ústavě býti vychováváno.

Při odchodu řiditele ryt. Procházky r. 1844 čítal ústav ' 25 chovancův; počet zhojených zákalem stižených slepců dostoupil od založení operačního ústavu čísla 820.

\*

Po odchodu Procházkově nemohlo zajisté lc vedení řiditelství nalezeno a povoláno býti způsobilejší osobnosti, než byl otcovský přítel a příznivec ústavu K. V. Ott šlechtic z Ottenkronu, pokladník a účetní hlavního chrámu svatovítského a kostela Všech svátých, čestný setník pražského městského sboru ostrostřeleckého a člen všech tehdejších lidumilných spolků v Praze.

Prvá tiskem vydaná výroční zpráva zavírá v sobě dobu od 1. května 1845 do konce dubna 1846.

Řiditelství skládalo se ze samých známých již osobností: K. Václava Otta z Ottenkronu jakožto řiditele (až do r. 1868), Václava Novotného, měšťana pražského, podporovatele České spořitelny (do r. 1851) a profesora očního lékařství dra Jana Fischera (do r. 1847) jakožto spolu- představ ený ch.

K těmto přidružili se: Antonín Neumann, krajský pokladník berounský (do konce roku 1846), JUDr. Antonín Eust. Mudroch, zemský advokát a člen mnoha dobročinných ústavů (do r. 1863), Antonín Menši, c. k. fisk. adjunkt (do r. 1859) a kn. arcib. tajemník a pozdější generální vikář Vojtěch Hron (do r. 1871). Jakožto čestní spol upřed st ave ní uvádějí se Josef Drexler, krajský pokladní kontrolor a pokladník ústavu a dr. Ferdinand Arit, jenž na místě dra Fischera vykonával oční operace.

19

Jakožto lékaři ústavu působili MUDr. Re i ser (zemřel 1878) a ranhojič Josef Treuhan (do r. 1881), pak dr. Horčička (do r. 1880).

V učitelském personálu byli kromě již jmenovaných, nadučitele Josefa Bezecného (do r. 18.70), slepého podučitele Václava Ptáčka (do r. 1872), indu- striální učitelky Eleonory Zechnerovy (do r. 1853) dále ustanoveni: Jakub Dvořák, kněz řádu premonstrátského, katechetou (do r. 1850), pak Vincenc Barták učitelem houslí (do r. 1862). Úřad hospodyně zastávala Barbora Bezecná.

Josef Bezecný byl řádným učitelem a vychovatelem, znamenitým pianistou a učitelem hry klavírní, mimo toho pak také dovedným skladatelem skladeb pro klavír a písní.

Tehdy byla jen jediná třída, v níž chlapci a dívky vyučováni společně. Přednášky byly tytéž, jak se jim od vydání instrukce z r. 1826 vyučovalo. Úkolu toho účastnily se obě učitelské síly. Bezecný učil slepce zeměpisu, vlasten- ským dějinám, tisknouti Kleinovými propichovacími typy, hře na klavír a varhany, sborovému zpěvu a konečně též ladění pian. Nevidomý Václav Ptáček byl obratným stylistou, básníkem, dobrým matematikem a znamenitým počtářem z hlavy. Vyučoval slepce v téže třídě mluvnici, slohu, počítání z hlavy a na tabuli, dále slepé dívky hře na kytaru a zpěvu a chlapce hře na nástroje dechové. Každé ráno shromažďovali se chovanci ve třídě k modlitbě, při čemž úvodem zapěli čtyřhlasou píseň nábožnou, od Bezecného v hudbu uvedenou, kterýžto zpěv chovanci střídavě provázeli na klavíru.

Snahy učitele Bezecného setkávaly se ve mnohých příčinách s velkými nesnázemi. Nebylot tehdy pro slepce učebnic s vypouklými písmenami a pokud byly, nemohl jich ústav z nedostatku hmotných prostředků opatřiti. Protů byl učitel nucen, chtěl-li vůbec se slepci také čisti, pomocí jediného tehdy písma a tisku pro slepce, totiž typy propichovacími, jakž takž učebnice sám hotoviti, neboť Braillovo epochální písmo bodové bylo tenkráte ještě v Německu i Rakousku věcí neznámou. Soustavně nebylo tudíž lze předmět tento

*2*\*

■ 20 pěstovati, pročež jen nemnozí slepci čisti dovedli. A při vyučování zeměpisu nebylo lépe. Také zde musil učitel vypouklé mapy prvé vlastní rukou si zhotoviti. Bezecný zdělal tři, a sice mapu Čech, Rakouska (nyní Rakousko-Uherska) a třetí Evropy, jež vesměs dosud v ústavu se chovají a svého času vyučování zeměpisu dobře posloužily. Nyní jsou učitelé podobných starostí zbaveni, ježto vypouklých map ze silného papíru hojně se vyrábí a za nepatrnou cenu prodává. Ovšem nejsou tak trvanlivé, ale poskytují výhodu, že každý žák snadno s nimi zacházeti . může a že vyučování jimi značně jest usnadněno.

Dne 2. prosince 1857 konána slavnost padesátiletého' trvání ústavu. Za hlaholu zvonů se všech hradčanských chrámů vešel kardinál kníže Schwarzenberg, uvítán byv ředitelem šl. z Ottenkronu, do ústavu, načež sloužil slavnou mši sv., při kteréž zpíval zpěvácký sbor chrámu svatovítského: potom bylo slavné Tedeum. Po službách božích slepý chovanec Turner přednesl v ústavu spolupředstaveným Hronem složenou řeč na námět o „slepém Tobiáši11. Holdem Jeho Veličenstvu zakončena krásná slavnost, po níž chovancům nákladem dobrodincův vystrojena slavnostní hostina.

Nejv. rozhodnutím ze dne 8. července 1859 vyznamenán byl zasloužilý učitel Jos. Bezecný zlatým záslužným křížem. U příležitosti zkoušky dne 23. července byla na jeho poctu uspořádána slavnost, k níž dostavil se c. k. místodržitelský rada Josef z Klinglerů, provázen tajemníkem šl. z Neukirchenur a oslavenci vyznamenání na prsa připjal. Bezecný pokračoval v záslužné své činnosti při ústavu až do svého skonu v roce 1870, takže téměř po 40 let síly své ústavu věnoval.

Pokud se týče získávání hmotných prostředků, počato v r. 1849 na místě hudebních akademií a koncertů na varhany pořádati častěji plesy spojené se slosováním a později pouhé plesy, kjichž čistému výtěžku sídlící v Praze Veličenstva každého roku velkými dary přispívala. V roce 1852 vynesl ples 808 zl. 30 kr. konv. měny, v roce 1853 pak dokonce 1030 zl. 3 kr. konv. měny. V letech 1860ých klesl výtěžek pod 800 zl. a r. 1878 činil dokonce již jen 624 zl.

21

15 kr. Později bylo ód pořádání hudebních akademií i společenských plesů upuštěno.

Na místo někdejších akademií vstoupily brzo (poprvé r. 1856) obsáhlé zkoušky, při kterýchž rozdávány programy, z nichž jeden zde budiž uveden.

Program zkoušky dne 21. července 1856.

1. Náboženství.
2. a) Předehra, na varhany improvisuje Julius Nejedlý, na to

český chorál s průvodem varhan; b) Variace pro housle od Jansy, přednese Antonín Bareš.

1. Přírodopis a technologie, zeměpis s upotřebením umělé vypouklé

zeměkoule, dějiny rakouského státu.

1. Koncert pro piano od Mozarta, přednese Emil Turner.
2. Mluvnice s upotřebením vypouklého písma, počítání z paměti a na tabuli, písemné práce, psaní křídou a tužkou a čtení hmatného písma.
3. a) Variace pro flétnu od Assmayera, přednese Jan Marek; b) Gage ďamitié, grand rondeau pro piano od Kalkbrennera,

přednese Julius Nejedlý.

1. Provozování ručních prací, jimž chovanci v ústavu se naučili

a předložení některých ukázek těchto prací.

\*

Od jubilea půlstoletého trvání ústavu v roce 1857, za kteréž příležitosti kanovník Rauch ústavu 2000 zl. konv. m. věnoval, nadace a odkazy se množily; tak věnoval r. 1860 továrník Jakub Kristián Schlick 300 zl. na nadaci Mecséryho, roku 1862 Antonín Low 1000 zl., roku 1863 Antonín Novotný 1000 zl., Františka z Junglingů 2000 zl., r. 1864 Josef Hauptmann 1000 zl., roku 1866 Med. Dr. Jan Just 1050 zl., biskup Krejčí 1000 zl. a jív. Výkaz více než 100 zl. obnášejících darů a odkazů jakož i nadací uvádí se na jiném místě zvláště.

Rok 1867 přinesl rozvoji ústavu veliký pokrok. Zemský výbor království Českého povolil totiž roční příspěvek 2000 zl. pro 10 chovancův, již měli býti přijati, kterážto částka později, ač za sněmovního zasedání r. 1879 poněkud se stala nejistou, zvýšena na 3400 zl. (6800 K), k čemuž přičísti jest další ještě sumu 3000 zl. (6000 K), kterouž zemský výbor ročně vyplácí ze zemského sirotčího fondu na vydržování 10 chovancův.

22

Také Česká spořitelna v Praze jest mezi vynikajícími dobrodinci ústavu. První větší roční příspěvek 500 zl. r. m. jest v r. 1864 zaznamenán, načež po větších i menších částkách stoupal, až dosáhl nynější výše 3000 K ročně.

Tak stalo se, že i počet chovancův a operovaných nemocných se vzmáhal. V letech 1850ých vzrostl počet chovancův na 30, překročil toto číslo v letech 1870ých, r. 1878 ale stenčil se na 28. Toho roku činil počet chovancův od počátku ústavu odchovaných 446, počet operovaných nemocných 1609.

Pokud se týče složení ředitelstva, budiž uvedeno, co následuje: František Echerer byl spolupředstaveným od r. 1849 do r. 1859. Po odchodu dvorního rady z A ritů do Vídně vstoupil Josef Hasner rytíř z Arthy jakožto spolu- představený od roku 1857, v roce 1860 místodržitelský rada JUDr. Karel Junek, 1861 Jindřich Ott šl. z Otten- kronu, c. k. místodržitelský koncipista a syn K. Václava Otta šl. z Ottenkronu, 1864 kanovník Jiří Sorger (do r. 1872), 1865 adjunkt zem. hlav. pokladny Geře on Prorok (do r. 1886) a 1869 rada zemského soudu František de Paula Wolf (do r. 1877).

Po smrti vysoce zasloužilého K. Václava Otta z Ottenkronu zvolen, byv zatím dvorním radou jmenován, JUDr. Karel Junek ředitelem ústavu, muž předobrý a ke všem laskavý. Bohužel, že záhy viděl se nucena vzdáti se tohoto úřadu. Po něm následoval v r. 1872 jakožto ředitel Jindřich Ott šl. z Ottenkronu, jenž v r. 1861 jakožto spolupřed- stavený byl nastoupil a který jakoby byl po svém otci K. Václavu Ottovi obětavost k ústavu byl zdědil.

V roce 1872 nastoupili: advokát dr. Ludvík rytíř z Aullu a světící biskup dr. Karel Fr. Průcha a v r. 1878 Jindřich Kremann, ředitel král. zem. donucovací pracovny, později majitel zlatého záslužného kříže s korunou, císařské jubilejní medaile a rytíř papežského řádu sv. Jiří, jemuž potom tak významná, až po samu přítomnost sahající činnost ku blahu ústavu se stala údělem.

Jakožto učitelé náboženství následovali po shora již dotčeném Jakubu Dvořákovi premonstrátští kněží Michal

23

Martinovský (od r. 1850), Menhard Heller (od r. 1853), Heřman Kolenatý (od r. 1861) a Erhard Gregor (od r. 1878).

Učitelem stal se r. 1863 Václav Novák, jenž jsa zároveň znamenitým učitelem hry na housle, s největší horlivostí až podnes ústavu věnuje svěsily, a v r. 1874 ustanoven učitel hry na piano a zpěvu Bedřich Folberger, jenž taktéž dosud při ústavu působí.

Vedle nadučitele Nováka působil, když nevidomý Ptáček byl dán do výslužby, Jan Czarda; kratší čas učitelé hudby Antonín Boháč a Julius Nejedlý, po delší dobu učitel kontrabasu Jan Komersa učitel pro nástroje dechové Karel Pfeifer. Jako učitel provaznictví působil po nějaký čas Antonín Kubeš a jako cvičitel v pletení slámy Josef Bezchleba.

Po industriální učitelce Eleonoře Zechnerově následovala roku 1853 slečna Marie Bezecná, roku 1859 paní Marie Thomasová a r. 1868 slečna Františka Schodlova.

Na tomto místě jest nám vzpomenouti velkého vnitřního rozmachu. Zásluh „otce slepcův“ J. W. Kleina dotčeno bylo již shora.

Tou dobou, tedy po více než 100 letech (ovšem ve způsobě poněkud zlepšené) jest nej důležitější jeho učebná pomůcka pro slepce v ústavech rakouských i jiných ještě stále v užívání, totiž jeho propichovacími typy, zvané po svém vynálezci typy Kleinovými.

Slepci jsou tyto typy velice prospěšný, poněvadž tohoto písma také ke korespondenci s vidomými může používati.

Kdo má příležitost navštíviti museum císařského ústavu pro slepce ve Vídni, užasne, jakého množství výborných prostředků a prostředečků jakožto učebných pomůcek při vyučování slepcův druhdy používáno, důkaz to, že ani předchůdcové naši nelenili, ba v pořizování učebných pomůcek těchto mezi sebou opravdu závodili.

Též ústav náš, ačkoliv jen ústav soukromý, jenž jednak z vlastních prostředků, jednak z darů a příspěvků jest vydržován, nezadá co do svých výkonů žádnému jinému ústavu

1. pro slepce a stojí na stejné výši, jako ostatní, bohatě nadané ústavy. Též ústav náš chová v rozsáhlých svých prostorách velmi cenné sbírky pomůcek vyučovacích, zvláště z oboru přírodovědeckého, zeměpisného a fysikálního. Také dost bohaté „rozmanitosti" platně zaujímají své místo. Vyučovací pomůcky budou na zvláštním místě souhrnně uvedeny.

Rokem 1873 mělo nastati pro slepce nové období. Téhož roku konán totiž ve Vídni první sjezd učitelů slepcův; po něm následovaly v krátkých lhůtách po sobě jiné sjezdy toho druhu ve hlavních městech evropských, zejména v Německu a ústavy, pokud se týče jejich správcové, kteří dříve byli po různu a osamoceně pracovali, sestupovali se, poznávali se 'a usnesení těchto sjezdů stávala se majetkem obecným.

V Berlíně sestoupil se „spolek na podporu vzdělávání slepcův“ a jal se ihned tisknouti slabikáře, čítanky a jiné knihy vědeckého a různého jiného obsahu, po něm pak následovala Vídeň s podobnými knihami.

Také naši slepci neměli býti zbaveni dobrodiní čisti tyto knihy. Ředitelstvo, jak jen mohlo, pečovalo o to, aby chovancům byly opatřovány.

Epochální abeceda Ludvíka Brailla, záležející z ostrých, soustavně uspořádaných bodů, podržela při tisku těchto knih vrch, byvši jak pro tisk tal| pro hmat slepcův shledána za nejvhodnější. Písmo toto má ale i tu znamenitou výhodu, že se ho používá též jakožto písma hudebního i jest jakožto takové na všech ústavech zavedeno.

Braille utvořil svou notovou soustavu, jež v posledních letech ještě dále byla vytvářena a tou měrou zdokonalena, že nyní veškeré značky černého tisku vidomých body lze vy- jádřiti. Slepec jest nyní s to, dostoupiv — veden soustavně uspořádanou, přesnou vyučovací methodou — vyššího stupně dovednosti, i klasická díla Beethovenova a Mozartova neb oblíbené skladby salonní čisti a později bez pomoci vidomého také přednášeti.

Naši chovanci byli také těmito knihami opatřeni,

učí se toto notové písmo psáti a čisti a také v tomto směru řádně se vzdělávají.

25

Y posledním roce ředitelství Jindřicha šl. z Ottenkronu čítal ústav za dobu svého trvání 446 chovanců a 1609 operovaných nemocných.

III.

Než odešel na věčnost, vykonal Jindřich Ott šl. z Ottenkronu se spolupředstavenými dílo, jež značilo reorganisaci vnitřní správy a vnitřního života v ústavě.

Po smrti Josefa Bezecného byly se ve správě i kázni zahnízdily některé vady, které ani na zevnějšek nezůstaly nezpozorovány. I odhodláno se, když byla matka (hospodyně) Anna Bezecná místa svého se vzdala, svěřiti vnitřní vedení a správu ústavu kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Smlouva v té věci ze dne 23. června 1879 podepsána jest Jindřichem z Ottenkronu jako ředitelem, drem Josefem ryt. z Hasnerů a drem Ludvíkem ryt. z Aullů jakožto spolupředstavenými s jedné a M. Eufemií Niemtzovou, jako generální představenou kongregace, s druhé strany. Zní takto:

Smlouva.

1. Pražský soukromý ústav k vychovávání chudých slepých dětí a léčení chorých očima odevzdává kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vnitřní správu tohoto ústavu. Vnitřní správa zavírá v sobě obstarávání všelikých potřeb životních, udržování inventáře, čistění, vytápění, osvětlování místností, opatřování všech potřeb domácích, obstarávání kuchyně, výchovu a částečně též vyučování chovancův.

Učebnou osnovu, tudíž zejména počet a rozvrh hodin vyučovacích, knihy a učebné pomůcky, počet a rozvrh hodin věnovaných odpočinku a prázniny stanoví, přihlížejíc ku platným tou dobou zákonným ustanovením, řiditelstvo ústavu.

Členové řiditelstva jsou oprávněni, aby se kdykoliv přesvědčili, zdali se stanovená jimi pravidla zachovávají a mohou za tím účelem zejména též při vyučování se strany nadučitele, podučitelů, pomocných učitelů, učitelů hudby a členů kongregace býti přítomni.

Taktéž volno bude dočasnému nadučiteli ústavu, aby byl přítomen při vyučování konaném podučiteli, pomocnými učiteli, učiteli hudby a členy kongregace.

Taktéž budou i členové kongregace oprávněni, aby při vyučování konaném nadučitelem, podučiteli, pomocnými učiteli a učiteli hudby byli přítomni.

26

1. Generální představená kongregace jest ochotna, potřebný počet sester — prozatím 3—4 — správou ústavu pověřiti a rozmnoží jich počet, když toho dle mínění řiditelstva ústavu bude třeba.
2. Volba sester záleží zcela na vůli generální představené a jí také přísluší, je zaměniti.
3. Zevnější správa ústavu zůstane vyhrazena jeho řiditelstvu, které tudíž obstarává větší opravy, spravuje pokladnu, platí daně, zastupuje ústav na venek a, jakož přirazeno, o jeho prospívání může se přesvěděiti; též pečuje o potřeby domácí kaple.

Členům řiditelstva bude vždy volno, místnosti a prostory chovanci obývané a používané, jakož veškeré místnosti ústavu, vyjma jediné vnitř klausury ležící, prohlédnouti a o tom, v jakém stavu chovanci jsou a jak se chovají, jak jsou stravováni a ošetřováni, se přesvěděiti.

1. Sestrám povolují se potřebné, na 14 denní výpověď přijímané služky a též jeden, taktéž na 14 denní výpověď přijímaný sluha mužský, kteří mají obvyklý v místě plat a jichž počet, kdyby toho rozšíření ústavu vymáhalo, dle potřeby by byl rozmnožen. Voleny a propouštěny jsou tyto služebné síly vždy sestrami.

ítiditelstvu bude na vůli, aby žádalo za propuštění služebných osob, které by se mu zdály nezpůsobilými a představená žádosti takové udělením 14 denní výpovědi vyhoví.

1. Chovance přijímá a propouští řiditelstvo ústavu.
2. Sestry dostávají prostou, slušnou stravu, stolní a lůžkové prádlo, prvé zařízení svého obydlí a roční příspěvek na oděv po 50 zl. pro každou.
3. Za sestru v ústavě onemcbnělou hradí ústav léčebné, a zemře-li, výdaje za prostý pohřeb.
4. Sestry beznadějnými chorobami neb sešlostí věkem ku konání svých povinností nezpůsobilé generální představená odvolá a nahradí jinými.
5. Na úhradu domácího hospodářství dostávají sestry měsíčně přiměřený paušál jakožto zálohu, z něhož řiditelství ústavu skládají účty.
6. Smlouva může s obou stran pololetně býti vypovězena. Když by ústav řiditelstvu byl odevzdán zpět, vrátí kongregace převzatý inventář; kromě toho ale též, co ústavu bylo věnováno, pro něj získáno a uspořeno.

V PRAZE, dne 23. června 1879.

M. Eufemie Niemtzova, Jindřich šlecht Ottenkronu,

t. č. generální představená. řiditel ústavu

Dr. Josef rytíř z Hasnerů, Dr. Ludvík rytíř z Aullů,

spolupředstavený. spolupředstavený.

27

Jak dobře se tato změna osvědčila, za krátko se ukázalo.

Ředitelem po Jindřichu šl. z Ottenkronu zvolen dr. 'J osef Hasner rytíř z Arthy, c. k. vládní ráda a.profesor očního lékařství. Ředitelstvo ústavu znovuzřízeno v ten způsob, aby představenstvo skládalo se z vrchního ředitele, náměstka vrchního ředitele a 9 ředitelů.

Stanovy, pocházející z doby založení ústavu, změněny. potud, že §§ 22 až 31 nabyly nového znění:

§ 22. Řízení ústavu a správa jeho jmění přísluší jeho ředitelství.

§ 23. Ředitelství záležeti má z 11 členův, pročež nynější ředitelství volbou na počet 11 členův se doplní.

Členové ředitelstva musí míti domovské právo v některé obci království a zemí na rak. říšské radě zastoupených, v Praze aneb v obvodu c. k. karlínského neb smíchovského okresního hejtmanství míti své sídlo a býti svéprávnými.

§ 24. Vystoupí-li některý člen ředitelstva, budiž členy ředitelstva jiný člen za člena ředitelství zvolen.

§ 25. Jakmile ředitelství na 11 členů bude doplněno, zvolí tito členové ze svého středu vrchního ředitele na 3 léta. Po vypršení 3 let přikročí členové ředitelstva k nové volbě- vrchního ředitele.

Odstupující vrchní ředitel může býti opět zvolen.

§ 26. Členové ředitelstva volí ze svého středu každého roku náměstka vrchního ředitele.

Odstupující náměstek vrchního ředitele může býti opět zvolen.

§ 27. Vrchní ředitel a členové ředitelstva konají svůj úřad bezplatně.

§ 28. Odstoupí-li vrchní ředitel neb jeho náměstek před vypršením své úřadní doby, budiž na zbytek úřadní doby zvolen nový vrchní ředitel, pokud se týče, jeho náměstek.

§ 29. Ředitelstvu přísluší správní právo, opravňuje je, činiti a vykonávati veškerá, jmění ústavu se týkající usnešení, zejména o prodeji a zavazení movitých i nemovitých součástí jmění, dále ustanovování a propouštění učitelů, úřadníků a sluhů ústavu, přijímání a propouštění chovanců, stanovení učebné osnovy a učebných pomůcek.

Při přijímání učitelů ústavu, při přijímání chovanců a stanovení učebné osnovy a učebných pomůcek jest se říditi platnými toho času zákonnými řády.

Nadací majetek, ve správě ústavu se nalézající, budiž dle schváleného nadaeího listu a platných v té příčině ustanovení spravován.

§ 30. Vrchní ředitel, a kdyby tohoto co zašlo, jeho náměstek, zastupuje ústav na venek zejména vůči úřadům, svolává aspoň

1. každého druhého měsíce členy ředitelstva ke schůzi, vykonává snesení ředitelstva a podpisuje veškeré listiny a podpisy jménem ústavu.

§ 31. Kvitance ústavu, dále postupy a osvědčení k výmazu, jež se jménem jeho vydávají, buďtež kromě toho podepsána pokladníkem ústavu, jenž volen jest členy ředitelstva z jich středu na jeden rok a po vypršení své úřadní doby opět může býti zvolen.

Tyto změněné, přesněji stylisované a doplněné stanovy byly c. k. místodržitelstvím dne 2. února 1881, čís. 5507, potvrzeny.

Ředitelstvo neopomenulo též usnésti se dnem 18. ledna 1882 o jednacím řádu pro svá jednání, čítajícím 17 článků.

Do představenstva tehdy vstoupili: Sigmund Starý, zemský prelát a opat premonstrátského řádu na Strahově v Praze, jenž po resignaci vrchního ředitele ryt. z Hasnerů r. 1886 zvolen vrchním ředitelem a dne 6. září 1905 s životem se rozžehnal, dále Antonín Bennewitz, ředitel Pražské konservatoře hudby (do r. 1882), Richard rytíř z Dotzaurů, president obchodní a živnostenské komory (ý 31. května 1887), dále JUDr. Karel Scherks, jenž úřad náměstka vrchního ředitele až do své smrti (30. března 1905) horlivě zastával, pak František Seichter, jub. účetní rada (do r. 1882) a magistrátní rada JUDr. Jan Urban (do r. 1886).

o

Jako lékař ústavu působil po smrti dra Reisera MUDr. Heřman Haas, jenž v roce 1886 přijat do ředitelstva (do roku 1887).

* r. 1883 přistoupili: JUDr. Karel Eminger, c. k. vládní rada, kapit. děkan Albert Kůffer ryt. z Asmannsvilly (f 23. srpna 1891) a profesor na konservatoři hudby v Praze Josef Lugert, zároveň c. k. inspektor hudby. Jím získal ústav sílu znamenitou, muže, jenž o pěstování hudby v ústavu po tuto chvíli se stará a často osobně se dostavuje, aby dohlédl ke cvičení chovancův, jichž produkcím věnuje velikou péči. V uznání jeho zásluh byl mu udělen nedávno rytířský kříž řádu Františka Josefa.
* roce 1885 nastoupil msgre. prelát František Kahl (zemřel 21. září 1898), r. 1886 profesor očního lékařství Dr. Hubert Sattler, po němž následoval r. 1891 profesor dr. Izidor

29

Schnabel (do r. 1894) a po tomto profesor dr. Vilém Czermak (f 7. října 1906).

* r. 1887 vstoupili: Jindřich Rodí, kupec, advokát a náměstek nejvyššího maršálka JUDr. Albert Werunsky a MUDr. Ferdinand Rouček, jenž jako lékař ústav k velikým díkům sobě zavázal.

Příchodem Milosrdných sester sv. Karla Bor. do ústavu uhostil se v něm zároveň nej vzornější pořádek. Slepé dítky mají v nich laskavé zástupkyně matek. Okolnost, že sestry spokojují se skromným příspěvkem na oděv 50 zl. ročně a prostou stravou, má spolu s jich spořivostí, kterouž na př. r. 1906 bylo umožněno vystačiti na stravu s 46 >/2 h za osobu (sestry, služky a domácího sluhu v to pojímajíc), také značné hospodářské výhody pro ústav.

Neméně velikým ziskem bylo pro ústav, když p. ředitel Kremann, záhy potom, když úřad svůj nastoupil, ujal se vedení účetnictví a domácího hospodářství, jakož i veškeré rozsáhlé jednací správy zevnější, ve kterých oborech ústavu s ne- úmornou pílí a vzácnou obětavostí prokázal a dosud prokazuje neocenitelné služby.

Tím stalo se, že počet chovancův již roku 1881 stoupl na 40 a vzrostl potom rychle v letech 1883 a 1884 na 51 a ,61, načež r. 1886 dosáhl číslice 70 a v posledním správním roce 1906 činil dokonce 83. Touž měrou, jak chovancův přibývalo, musiT ovšem také počet ošetřovatelek býti rozmnožován, tak že nyní zaměstnáno jest v ústavu 7 milosrdných sester a několik služek, pak jeden sluha, zatím co další 2 sestry, jedna úřad učitelky literní, druhá pak učitelky industrialní zastávají.

K r. 1886 sluší připomenouti, že zemský výbor království Českého, zvýšiv subvenci pro 10 chovancův na 2500 zl. r. m., učinil podmínkou, aby měl právo jmenovati jednoho člena do ředitelstva. Zástupcem tímto jmenoval pak ředitele pana Kremanna.

* r. 1887 koupena sousední budova čís. pop. 103-IV. (zvaný „u děla“) za cenu 15.000 zl. r. m. Koupě tato byla nezbytně potřebnou, poněvadž skrovná vlastní zahrada ústavu

1. při čís. 104-IV. potřebám chovancův nijak nestačila a toliko spojením se zahradou při čís. pop. 103-IV. většího prostoru pro skupinový pohyb chovancův poskytnouti mohla.

* r. 1889 zřízen trvající od té doby kurs o vyučování slepcův pro kandidáty učitelské, který řídí nadučitel Novák. V prvém roce měl 15 účastníkův českých a 8 německých.
* r. 1890 věnoval advokát JUDr. Josef Novotný na nadaci 12.000 zl. r. m. v papírové rentě.
* roce 1894 zvýšil zemský výbor svoji subvenci pro' 10 chovancův na 3400 zl.

Od r. 1901 darovalo pražské obecní zastupitelstvo jako roční příspěvek 400 K.

* roce 1905 stala se mezi hradčanským a Klarovým ústavem pro slepce důležitá úmluva, dle níž každý z obou, ústavů jednoho člena ředitelstva z ústavu druhého má koopto- ! váti, aby takto zaveden byl mezi oběma ústavy stálý styk a tak zájmy povšechné péče o slepce lépe mohly býti opatřeny.

Do ředitelstva ústavu vstoupili v té době dále: r. 1893 cis. rada Hanuš Rotky a kanovník sv.- vítské kapituly, později světící biskup dr. Václav Antonín Frind, r. 1900 úředník finanční prokuratury dr. Osljar Schmidt, r. 1905 advokát JUDr. Josef Steiner, kanovník svatovítské kapituly Jiří Glosauer a na základě shora zmíněné úmluvy Emil Wagner, ředitel Klarova ústavu pro slepce.

Po smrti preláta Sigmunda Starého, advokáta dra Scherksa a profesora dra Viléma Czermaka zvoleni byli světící biskup dr Václav Antonín Frind vrchním ředitelem, JUDr. Albert Werunsky náměstkem vrchního ředitele a prelát a opat premonstrátského kláštera na Strahově Metoděj Zavoral členem ředitelstva.

Pokud se týče personálu učitelského, následoval po učiteli náboženství Chrisostomu Blažkovi v roce 1902 kněz řádu premonstrátského Raimund Hummel. První hospodyní („matkou") z kongregace milosrdných sester byla sestra Luisa Čechova, jež tento úřad (se čtyřletým přerušením) zastávala až do své smrti roku 1904, načež nahrazena byla nynější představenou sestrou Leon- Dočkalovou. Jako třídní učitelky následovaly po sobě

31

sestry Bonfilia Bienertova, Verena Nesvadbova a od r. 1904 Aquina Sedláčkova; učitelkami industriál- ními ustanoveny po sobě Ehrentruda Svobodova, Falkoneria Treybalova a od roku 1904 Benigna Kraislova. Kromě dříve již vzpomenutých učitelů hudby, nadučitele Václava Nováka (pro housle) a Bedř. Folii ergra (pro piano, harmonium a varhany) působí nyní ještě učitelé Karel Knot (pro violoncello, od r. 1903), profesor Ant. Janoušek (pro lesní roh, od r. 1896), ředitel kůru Josef Kačaba (pro zpěv a nauku o harmonii, od r. 1895), Alois Opitz (pro citeru, od r. 1895), Ignác Kohout (pro flétnu, hoboj, klarinet a fagot, od roku 1896), Raimund Otahal (pro kontrabas, od r. 1902) a Emil Budský (pro ladění pian, od r. 1905). Jako hudební učitele, kteří od r. 1884 úřad nastoupili a opět odešli, jest zde jme- novati: Ant. Wolfa (zpěv), Jana Tichého (citeru), Jana Hudečka (ladění pian), Jana. Stingla, Bohumila Kuklu, Ottu Bergra, Ant. Rázka (vesměs pro violoncello), Julia Beera (lesní roh), Václava Kubika (flétna, klarinet a fagot), Viléma Baura (housle), slepého Kilián a Glůckaufa a Ferd. Táborského (ladění pian) a Hanuše Adama (kontrabas).

Již z pouhého vyjmenování nástrojů se jeví, jak rozsáhlou měrou ústav schopnější chovance hudbě dává vyučo- vati. Všem těm jest pak hudba blahou a mysl povznášející průvodkyní životem, mnohým z nich pomáhá také, aby opatřili si jí své životní potřeby, jakož jest na př. ladění pian pro nejednoho slepce pramenem výživy. Objeví-li se mezi chovanci zvláště nadaní jednotlivci, povoluje se jim se svolením ředitelství o 2 až 3 roky delší pobyt v ústavu, než stanovami jest vyměřen, a vůbec věnuje se chovancům co největší lidumilná péče.

Výkony hudební bývaly druhdy součástí všeobecné veřejné zkoušky. Po dlouhou již řadu let tvoří ale zkoušku zvláštní a sice ve způsobě produkce před zvanými hostmi v pondělí velikonoční a přednášeny bývají při nich symfonie, klavírní kvintet, kvartet neb kvintet pro smyčcové nástroje a kvartet pro lesní rohy. Dva mocně působící zpěvní sbory

1. se smíšenými hlasy doplňují program, jehož vždy přesné provedení nevidomým hráčům získává zpravidla bouřlivý potlesk. V posledních letech býval dotyčný program ve výročních zprávách ústavu otištěn. Nepříliš obsáhlá produkce toho způsobu bude také v den lOOletého jubilea ústavu pojata v program slavnostní, jejž laskavý čtenář najde na konci tohoto spisu.

K doplnění přítomného stručného nástinu o lOOletém trvání ústavu poslouží otištění nynější vyučovací osnovy (bez uvádění podrobností), jakož i souborný výpočet učebných pomůcek, jež nížeji následují. Také seznam veškerých chovancův, kteří od počátku ústavu definitivně do něho byli přijati, jest připojen.

Povinná vděčnost k dobrodincům ústavu konečně vyžaduje, aby přidán byl též seznam nadací, dále větších, jednou pro vždy učiněných i ročně se opakujících darů.

f



■»



33

Učebná osnova. Učebné pomůcky.

Vyučování.

Vyučování má za účel, aby chovanci nabyli důkladného vzdělání i má také již býti průpravou pro příští vzdělávání jich pro určité povolání. Třídí se ve vyučování školní, hudební a v prácech ručních.

Vyučování školní.

Nyní má zdejší ústav tři postupné třídy a jednu opakovači; všem školním předmětům vyučuje se v obou jazycích zemských.

Učebná osnova.

Třída 1.

Náboženství. Náboženství vyučováni jsou chovanci první a druhé třídy společně. Látku tvoří střední katechismus a příslušné děje biblické.

Vyučování jazykové, čtení: pozvolné, hlasité a správné čtení Kleinova písma, rozhovor o látce přečtené, při čemž věnuje se zvláštní píle překládání toho, co přečteno.

Mluvnice: cvičení hlásek a značek, cvičení v opisování, věta prostá, jednoduchá, podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso.

Názorné vyučování: cvičení názorná a v řeči z okolí dítěte, školní světnice, ústav, roční doby atd.

Počty: všestranný cvik s číslicemi 1—20. Míry délkové a duté, váhy a mince, pokud rozčlenění jich spočívá na soustavě desetinné.

Psaní: návod ku psaní bodlovým písmem.

?

Zpěv: učení se snadným písním.

Tělo cvik: z nedostatku tělocvičny omezuje se pěstování tělocviku v zimě na prostocviky v pokoji, cvičení rukou, prstů

3

84

hlavy, trupu atd. V létě konají se za příznivé pohody cvičeni a lehké hry v zahradě.

Zaměstnávání dle Frobla zavírá v sobě modelování z vosku a hlíny a jiné.

Třída 2.

Vyučování jazykové: dorozumívání se s jinými v obou zemských jazycích; schopnost, ústně i písemně v nich se vyjadřovati.

Ctění: zběhlost ve výrazném čtení, v I. oddělení písma Kleinova, ve II. čtení písma Braillova. Porozumění a překládání toho, co čteno.

Mluvnice: cvičení se zvláštním zřetelem na dloužení a krácení slabik, dělení slabik, druhy vět, různé druhy slov.

Sloh: I. oddělení: cvičení v opisování, psaní krátkých vět z paměti a dle diktování. II. oddělení: píseiStné zpracovávání mluvnické látky; opakování stručných povídek ; jednoduché dopisy.

Počty: I. oddělení: čtyři základní početní pravidla v rozsahu číslic 1 —100. Mince, míry a váhy, pokud rozdělení jejich spočívá na dělbě desetinné a stotinné. II. oddělení: čtvero základních úkonů početních do 1000 a přes 1000, ústně a písemně. Cvičení v měření různých délek. Trojčlenka.

Přírodověda. Aby se žákům vštípil smysl a láska ku přírodě, seznamováni jsou s nejrozsáhlejšími a pro život nejdůležitějšími přírodninami a také o těle lidském a jeho ošetřování poučováni. Znalost nej pochopitelnějších a nej důležitějších fysických změn se zřetelem ku potřebám života a jevy přírodní.

Zeměpis: znalost ústavu, města, okolí městského, domoviny; nej důležitější o Rakousko-Uhersku.

Dějiny: vypravování z dějin vla?enských a českých.

Tělocvik: jako v první třídě, toliko se zvýšenými požadavky.

Cvičení sluchová se taktéž konají.

Třída 3.

Náboženství: obsah velkého katechismu, výklad evangelií, ceremonie katolického roku církevního.

35

Čtení: články, tištěné Bradlovým bodovým písmem, třikrát týdně se mluvnicky, přírodopisně, zeměpisně, přírodo- zpytně atd. vykládají

Psaní: dvakrát do téhodne píší chovanci, naučivše se důkladně písmu Braillovu, na svých tabulkách dle diktování, postupujíce od snadných k těžším větám a zachovávajíce přísně nová pravopisná pravidla a sice v obou zemských jazycích.

Notové písmo pro slepce: slepci učí se důkladně notové soustavě vidomých; tato zavírá v sobě: vznik zvuku vůbec, pak zvuku (tonu) hudebního atd. a) Různý tvar not, b) osnova liniová, č) tři notové klíče, d) posuvky, e) pomlky, /) jiné v hudebním písmě užívané značky atd. atd.

Všechny noty vidomých lze vyjádřiti notami bodového písma Braillova a slepec jest takto s to, skladby psáti, čisti a hráti.

Zeměpis: země jakožto oběžnice a tmavé těleso. Kulatý tvar země, důkaz o něm; umělá zeměkoule, čáry na ní, stupně délky a šířky; určení předmětu (zeměpisně) na povrchu zemském; dvojí současný pohyb země a) okolo slunce, b) /okolo své osy; den a noc, šikmá poloha její osy na dráze okolo slunce, čtvero ročních dob, rok obyčejný, rok přestupný, den přestupný atd. Vodstvo (moře), pevná země a vzduch. Rozdělení moří (5), pevniny (5 dílů světa, 3 pevniny), starý a nový- svět.

Letos zvláště: zeměpis Čech, velikost, hranice, podoba, počet obyvatelstva atd., nej důležitější hory, jejich vrchole, nej důležitější řeky, jejich prameny, jejich tok a nejdůležitější místa při nich atd. atd.

Přírodopis: letos říše nerostná a rozvrh její v 6 tříd, nejdůležitější z nich demonstrovány a vykládány.

Dějepis: Přemyslovci až do jich vymření v mužském potomstvu 1306; další nej důležitější události až do smrti posledního krále českého a uherského 1526.

Počty: důkladný výklad desetinné soustavy, místa jednotek, desítek, set atd. Cvik ve vyvýšeném psaní čísel o třech i více místech. Vyslovování psaných čísel, psaní číslic

3\*

36

Bradlovým způsobem na tabulkách. Počítáni čtyřmi početními způsoby na tabuli a na tabulkách, výklad zlomků desetinných a obyčejných atd. atd.

Skola opakovací.

Ve škole této se chovancům to, čemu se chovanci ve třídách naučili, opět uvádí na paměť a pilně se cvičí v písemné vyjadřování v obou zemských jazycích. Novému stručnému písmu věnuje se obzvláštní pozornost.

Vyučování hudbě.

Z hudebních nástrojů pěstují se: klavír, harmonium, varhany, housle, čeho, basa, (létna, klarinet, hoboj, fagot, roh a citera; každý chovanec může se tomu neb onomu nástroji naučiti — nadaní žáci učí se s úspěchem i dvěpia nástrojům. Zvláště nadaným chovancům povoluje ředitelstvo, aby se důkladněji vzdělali, pobyt v ústavu o dva až tři roky delší.

Sborovému zpěvu spolu s naukou o harmonii věnuje se taktéž bedlivá péče; starší chovanci vyučováni jsou zpěvu z not.

Také ladění pian, jehož účastní se starší chovanci po dobu dvou let a kteréž jest nejlepším pramenem výdělku pro chovance z ústavu vystoupivší, horlivě se pěstuje a slepci učí se též vykonávati sami opravy, jichž při ladění pian zhusta bývá zapotřebí.

Učebné pomůcky.

Aby chovanci naučili se latinskému vypouklému písmu, jehož v obcování s vidomými potřebují, používá se v ústavu Kleinových píchacích přístrojů; na písmo Braillovo, pravé to písmo slepců, užívají chovanci Bradlový pražské desky a Pichtova rychlopisného stroje.

K vyučování počtům slouží ruské počítací stroje, přístroje k počítání se zlomky, metr s rozdělením pro hmat znatelným, počítací stroje anglické, počítací přístroje vídeňské, sázecí kasy a číslice pro potřebu třetí třídy; veškeré geometrické plochy a tělesa, nej důležitější duté míry, váhy.

Při vyučování čtení užívá se v prvých dvou ročnících školních čítanek s vypouklým tiskem, od třetího počínaje ale výhradně čítanek s tiskem Bradlovým.

Také dvou sázecích kas pro první vyučování čtení sluší připomenouti.

Učebnými pomůckami pro vyučování zeměpisu jsou: čtyři zeměpisné modely prof. Klara-Sternberga pro výklad zeměpisných výšek, ideální vypouklý povrch zemský na vysvětlení zeměpisných pojmů; dvě ve dřevě zhotovené mapy Čech, mapa Rakousko-Uherska, zemské plochokoule (planiglobyj, taktéž ze dřeva zhotovené, vesměs to práce pana správce školy Václava Nováka. Dále jest zde dostatečný počet map všech zemí rakouských, mapy Cech, Rakousko-Uherska, Evropy, plochokoule. Konečně též čtyři plány budovy ústavní a dva globy zasluhují zmínky.

Pro vyučování přírodopisu jsou pohotově pomůcky: 95 jednak vycpaných, z papíroviny zhotovených zvířat (v nichž všechny třídy živočišstva jsou zastoupeny); kusy kůže z různých zvířat, 30 druhů kůže vydělané; vlna, vlněné látky.

Pomůcky pro rostlinstvo: houby, len (semeno, květ, lodyha; příprava, různé látky lněné); bavlna (příprava, různé látky bavlněné). Většina koření; plody lesní, dřevo různých lesních a ovocných stromů.

Sbírka nerostů obsahuje více než 140 různých nerostů.

IÍ vyučování názornému jsou ve zmenšeném měřítku pohotově: veškeré rybářské náčiní, jako sítě, loďky, harpuna atd.; celé zařízení pokoje, zahrnující 18 kusů; zařízení prádelny, 14 kusů; náčiní kuchyňské 96 kusů. Dále nástroje a sice: truhlářských 8 kusů, zednických 10 kusů, tesařských 9 kusů; přádelního nářadí (malých modelů) 8 kusů. Rolnického nářadí jest 24 kusů.

K vyučování silozpytu jest 35 aparátů po ruce. K zaměstnávání chovancův dle Frobla jest dostatečný počet stavebnic (3., 4., o. a 6. dávka).

3 ruční vypouklé, z tvrdého dřeva zpracované tabulky a dle těchto jiné, z kovu ulité slouží k tomu, aby nevidomí chovanci seznali notovou soustavu vidomých.

38

Práce slepcův.

Dívky zabývají se ponejvíce pletením, háčkováním, síťkováním, drbáním; také přepychové práce z tykvových semen a perel se zhotovují. Práce chlapcův: hotovení a pletení koberců z okrajků, vyplétání židlí rákosem a práce tyčinkové. Jiná řemesla nevidomých nemohla pro veliký nedostatek místa býti zavedena.



3!)

Seznam  
u soukromého ústavu pro vychování a léčení chudých  
slepých dětí a na oči chorých v Praze na Hradčanech té  
doby stávajících nadací.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Česká | stavovská nadace cis. Františka | 21.082 K | 44 h |
| 2. | Nadace | dra IsakaJeitelesa | 16.200 „ | 11 |
| 3. | n | Ignáce a Magdal. Třebických | 11.227 „ | 28 „ |
| 4. | n | svob. pána Meczéryho . | 7.505 „ | 17 „ |
| 5. | ii | svob. pána Jana Karla Ignáce |  |  |
|  |  | zLiebigů | 9.446 „ | 08 „ |
| 6. | ii | P o s s i h o (na sloužení mší sv.) . | 176 „ | ' 11 |
| 7. | ii | Marie Schmutzérové. . . | 10.014 „ | 85 „ |
| 8. | ii | arcivévodkyně Marie Valerie . . | 24.000 „ | ' 11 |
| 9. | ii | hraběnky Marie Aloisie Černi- |  |  |
|  |  | no vé-Morzin ové | 12.653 „ | 02 „ |
| 10. | n | Gabriely Pabslmannové | 421 „ | 44 „ |
| 11. | ii | Rudolfa Maria z Klarů . | 7.033 „ | 24 „ |
| 12. | ■o | Aloise Turka. . | 11.048 „ | 78 „ |
| 13. | li | dra Davida Seegena . . | 5.004 „ | 36 „ |
| 14. | li | HielleaDittricha | 7.992 „ | 06 „ |
| 15. | ii | AloiseOlivy | 2.670 „ | " 11 |
| 16. | n | Hacker a a Špitry | 4.400 „ | 11 |
| 17. | li | Karoliny Ilabitové | 15.630 „ | 61 „ |
|  |  | Úhrnem . . . | 166.505 K | 33 h |

Na darech případně odkazech přijal ústav:

Odkaz paní Marie Gíinerové 5000 zl

„ „ Marie Zeitzové 1100 „

„ pana JanaPešinského 1000 „

„ „ Josefa Aloise Christena 1000 »

„ Karla Lorenze 500 »

„ paní Alžběty Schrammové 1000 „

„ pana Alberta Kiiffera rytíře z Asmans-

villy, kapit. děkana 1000 »

„ pana dra Josefa Hasnera rytíře z Arthy . . 1000 „

Z XXV. státní dobročinné loterie od Jeho Veličenstva . 5000 „

Dar nejmenovaného dobrodince 1300 „

„ pana Františka Geringera, c. k. dvorního rady 500 „

,, paní LeopoldinyFritschaové . . . . 400 »

„ AdelheidyStampflové 2000 „

40

Dar neznámého dobrodince K 6000'—

Odkaz pana Heřmana Fiedlera, majitele panství

a továrny v Kutné Hoře „ 20.902'80

Odkaz pana Richarda Fiedlera, spolumajitele

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| panství Větrný Jeníkov | 11 | 20.000'— |
| Odkaz paní Marie Moravcové |  | 800'— |
| Dar p. P. Ferd. Čejky, faráře ve Velvarech | li | 1000'— |
| Odkaz paní Marie Neumannové |  | 2000'— |
| Dar velesl. presidia c. k. místodržitelství . . | ,, | 2000 — |
| „ paní BarboryVaňkové |  | 14.000'— |
| „ slč. AnnyJirovicovy |  | 2520 — |
| „ „ Alžběty Krausovy z Prahy . . . . | 11 | 1000 — |
| „ pana Rudolfa Maria Klara, c. k. okresního hejtmana | n | 6000'— |
| Dar paní JosefinyPetersové | 11 | 10.000'— |
| Odkaz paní M a r i e L i 11 o v é |  | 800'— |
| Dar paní Marie Sehmidtovó roz. Schabnerové . | K | 200'— |
| „ pana Leopolda hraběte Sternberga | 11 | 400'— |
| „ paní Marie Bauerové, Smíchov .... | 11 | 200'— |
| „ pana Václava Doležala, majitele domu, Praha | 11 | 400'— |
| Odkaz pana dra Františka Michla . . •. | 11 | 2000'— |
| Dar pana P. Edmunda Roura, děkana v Rokycanech | 11 | 200 — |
| Odkaz pana majora-auditora Františka Svobody v Litoměřicích | 11 | 10.800'— |
| Dar paní Františky Sallerové | 11 | 400'— |
| „ pana Th. Dra Jana Duehka, faráře v Praze | 11 | 400 — |
| „ banky pro stavby a nemovitosti (pán dr. G o 1 d- schmid) | 11 | 400 — |
| „ paní Terezie Gallové, Nová Kdyně . | 11 | 200'— |
| „ pana Adolfa Popelky | H | 400'— |
| „ paní Marie Turnovské . . . los z r. 1860 : | | = 100 zl. |
| ,, pana JUDra Bedřicha Adama, advokáta  K 800'— a | K | 200 — |
| Odkaz paní Terezie Domluvilové | ,, | 100' — |
| „ pana Bedřicha rytíře z Eisensteinu | 11 | 400 — |
| „ pana Jana Jiřího Hofmanna .... | 11 | 2000'— |
| Dar pana Emanuela Reinische, ředitele c. h. reálné školy | 11 | 200'— |
| Odkaz paní Kateřiny Doberové | 11 | 1000'— |
| Dar paní Baudissové, choti c. k. vládního rady a řiditele české severní dráhy | 11 | 1600'— |
| „ pana Jindřicha Roedla, velkoobchodníka v Praze | 11 | 470 — |
| Odkaz pana Jana Soukupa, Král. Vinohrady. | 11 | 1000'— |
| „ paní AnnyStiasné | 11 | 600'— |

41

Dar paní Josefiny Zachová K 100'—

Odkaz paní Josefiny Schulzovó „ 400' —

Dar pana Th. Dra Jindřicha Beránka, faráře

v Praze „ 2000'—

Odkaz pana Karla K au dera v Praze . - . . . „ 300' —

„ pana Antonína Kukuka, cis. rady . . ,, 400' —

„ slč. Růženy Kreutzerové . . . . . „ 1000' —

„ pana Pobudy 200' —

„ pana Theodora Tůmy (prostřednictvím pana

JUDra Václava Popela) „ 2000'—

Dar paní Kateřiny Adamcové v Zásmukách . „ 100'—

Pozůstalost po slč. Marii Podlesákové . . . „ 2000'—

Jakožto ročně se opakující dary a podpory  
buďtež zvláště uvedeny od:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jeho Veličenstva císaře a krále | K | 200'— |
| Jeho Eminence pana knížete-arcibiskupa . | ii | 126'— |
| České spořitelny  Jeho Jasnosti knížete Adolfa ze Schwarzen- | n | 3000'— |
| b e r g u | n | 160 — |
| pánů Jana Faltise dědiců v Trutnově . . . | n | 200 — |
| (Tito dali též podnět k založení nadace v ústavě |  |  |
| slepců.) |  |  |
| pana Aloise Olivy, velkoobchodníka v Praze |  | 200 — |
| sl. městské rady v Praze | ii | 400' — |
| Jeho Jasnosti knížete Jana z Liechtensteinů . pana A. H a a s e šl. v. Wranau (každoročně daruje | ii | 50 — |
| rozličné druhy papíru). |  |  |
| pana Karla Dittricha, Krásná Lípa .... | ii | 480' — |

a od celé řady okresů, měst a obcí v král. Českém ústavu poskytovaných ročních příspěvků a podpor.

12

Seznam veškerých chovanců,

kteří od roku 1808 až do rokli 1906 do ústavu  
byli přijati.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné  číslo | Jméno chovancovo | Místo narození | Rok  vstupu |
| i | Isidor Schonberger | Jarpice | 1808 |
| 2 | Josef Valentin | Praha | 1808 |
| 3 | Ignác Eber | (želravý hocli, místo nar. neznámé) | 1808 |
| 4 | Jan Greilinger | Praha | 1808 |
| 5 | Antonín Fink | Tannwald | 1809 |
| 6 | Ludvík Koch | Neustadt (v Sasku) | 1809 |
| 7 | Jan Hrbek | Kocerady | 1809 |
| 8 | Barbora Bazelekova | Praha | : 1810 |
| 9 | Jan Strubel | Bílina | 1811 |
| 10 | Frant. Kučera | Záběhlice | 1811 |
| 1 L | Josef Proksch | Liberec | 1811 |
| 12 | Marie Krausova | Praha | 1811 |
| 13 | Václav Ptáček | Praha | 1812 |
| 14 | Vavřinec Hubený | (žebravý liocli, místo nar. neznámé) | 1814 |
| 15 | Josef Trybert | Kublov | 1814 |
| 16 | Antonín Schiitz | Liberec | 1815 |
| 17 | Josefa Dittrichova | Kozly | 1816 |
| 18 | Jan Liška | Siřem | 1816 |
| 19 | Jan Krejěířík | Bohuslávky (na Moravě) | 1816 |
| 20 | Frant. Scholz | Rynoltice | 1816 |
| 21 | Marie Matýskova | Plzeň | 1817 |
| 22 | Ondřej Eckhart | Chodov | 1817 |
| 23 | Václav Bílina | Votice | 1817 |
| 24 | Josef Vitouš | Chvály | 1820 |
| 25 | Bedřich Bergmann | Liberec | 1821 |
| 26 | Josefa Zálezkova | Hořovice | 1821 |
| 27 | Marie Cívková | Semily | 1821 |
| 28 | Barbora Pokorná | Hora Kosová | 1822 |
| 29 | Josef Jetel | Kublov | 1822 |
| 30 | Jan Schwamberg | Neveklov | 1824 |
| 31 | Theodor Kalousek | Kutná Hora | :l 825 |
| 32 | Frant. Geisler | Johannisthal | 1825 |
| 33 | Josef Wildner | Weissbach | 1826 |
| 34 | Vojtěch Ereček | Praha | 1826 |
| 35 | Františka Wollmannova | Brozánky | 1826 |
| 36 | Marie Gsellmannova | Štýrský Hradec | 1826 |
| 37 | Antonín Láska | Mladá Boleslav | 1828 |

43

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné  číslo | Jméno chovancovo | Místo narození | Rok  vstupu |
| 38 | Josef Malý | Hořín | 1828 |
| 39 | Josef Navrátil | Praha | 1828 |
| 40 | František Hlinský | Chrudim | 1828 |
| 41 | Marie Mazáčkova | Kutná Hora | 1829 |
| 42 | Josefa Nitsehova | Heide | 1829 |
| 43 | František Němeček | Praha | 1830 |
| 44 | Jan Ženíšek | Míchov | 1830 |
| 45 | Josef Gross | Terezín | 1831 |
| 46 | Josef Schiessler | Bohnice | 1831 |
| 47 | Adolf Svoboda | Přišimasy | 1831 |
| 48 | Antonín Bubeníček | Semtěš | 1831 |
| 49 | Marie Hornova | Týn n. Vit. | 1831 |
| 50 | Ceeilie Vintikova | Praha | 1831 |
| 51 | Josef Erb | Karlovy Vary | 1832 |
| 52 | Leopold Balcar | Brno | 1832 |
| 53 | Jan Němeček | Praha | 1832 |
| 54 | Terezie Franzova | Skalice Horní (u Hajdy) | 1834 |
| 55 | Josef Dudek | Motoly | 1834 |
| 56 | Jan Fleissig | Praha | 1834 |
| 57 | Jan Juliš | Čáslav | 1835 |
| 58 | Jiří Kerbler | Benátky (Itálie) | 1835 |
| 59 | Josefa Vošalíkova | Bukovaný | 1835 |
| 60 | Františka Gráfova | Vrchlabí | 1835 |
| 61 | Jan Karlík | Tereziopel (Uhry) | 1836 |
| 62 | Jan Bezdíček | Holešovice | 1836 |
| 63 | Anna Brauerova | Votice | 1836 |
| 64 | Marie Fingastova | Vysoká | 1836 |
| 65 | Jakub Kobliha | Koclov | 1836 |
| 66 | Antonín Wiesner | Kácov | 1837 |
| 67 | Václav Hudec | Rataje | 1837 |
| 68 | Antonín Bergmann | Sovinky | 1837 |
| 69 | Marie Zelená | Mnichovice | 1837 |
| 70 | Václav Bláha | Bášť Velký | 1839 |
| 71 | Jan Srb | Pitkovice | 1839 |
| 72 | Václav Měšťan | Dobříš | 1839 |
| 73 | Matěj Král | Vožice | 1839 |
| 74 | Augusta Puhlova | Pirkštejn | 1839 |
| 75 | Jan Nep. Salius hrabě | Praha |  |
|  | z Lamezanů | 1839 |
| 76 | Julie Faschingbauerova' | Praha | 1839 |
| 77 | Jan Wischner | Josefov | 1840 |
| 1 78 | Antonín Rudolf | Grund Dolní | 1840 | |

44

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné  číslo | Jméno chovancovo | Místo narození | Rok  vstupu |
| 79 | Rafael Sládek | Jindřichův Hradec | 1840 |
| 80 | Terezie Iloužvičkova | Poděbrady | 1841 |
| 81 | Peregrin Mik | Králíky | 1841 |
| 82 | Antonín Kraus | Chomutov | 1841 |
| 83 | Tomáš Fischer | . Cheb | 1842 |
| 84 | Vojtěch Anderle | Nová Kdyně | 1842 |
| 85 | Johana Ullrichova | Skalice Dolní (u Hajdy) | 1842 |
| 86 | Anežka Ticháčkova | Police | 1842 |
| 87 | Marie Šindelářova | Etink Nový | 1842 |
| 88 | Františka Reischelova | Touškov | 1842 |
| 89 | Josef Prevot | Praha | \*842 |
| 90 | Karolina Nikischova | Terezín | 1843 |
| 91 | Terezie Siegmundova | Liberec | 1843 |
| 92 | Františka Chrtkova | Sušice | 1843 |
| 93 | Albert Steiner | Kynžvart | 1843 |
| 94 | Josef Osvald | Strašecí Nové | 1844 |
| 95 | Antonie Markgrafova | Chabařovicc | 1844 |
| 96 | František Kraus | Pitkovice | 1845 |
| 97 | Matěj Zavadil | Vchynice-Telov | 1.845 |
| 98 | Johana Pospíšilova | Masojedy | 1845 |
| 99 | Josef Barlík | Novosedly Horní | 1845 |
| 100 | Michal Vavronek | Banát, Uhry | 1846 |
| 101 | Eleon. Goldschmiedova | Praha | 1846 |
| 102 | Magdalena Bayerova | Cheb | 1846 |
| 103 | Karolina Líbalova | Hluboš | 1846 |
| 104 | Josefa Markertova | Verneřice | 1846 |
| 105 | Terezie Vávrova | Chotivín | 1846 |
| 106 | Mariana Ebertova | Hora Sv. Kateřiny | 1846 |
| 107 | Leopold Pavikovský | Chlumec | 1846 |
| 108 | Alois Staroch | Běronice | 1847 |
| 109 | Antonín Riedl | Vyšehrad | 1847 |
| 110 | Josef Čermák | Vonoklasy | 1847 |
| 111 | Josef Fletschek | Doubravice | 1847 |
| 1 12 | Barbora Buriánkova | Šťáhlavice | 1847 |
| 113 | Karel Prockl | Hartenberk | 1848 |
| 114 | Josef Hinksch | Praha | 1848 |
| 115 | František Jaroš | Chomouty | 1848 |
| 116 | Václav Strnad | Vyšerovice | 1848 |
| 117 | Antonín Rešátko | Libomyšl | 1848 |
| 118 | Františka Kopejtkova | Praha | 1848 |
| 119 | Anna Pytlíková | — | 1848 |
| 120 | Karel Hicke | Petrovice | 1848 |

45

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné  číslo | Jméno chovancovo | Místo narození | Rok  vstupu |
| 121 | Pavlína Burgerova | Praha | 1848 |
| 122 | Václav Píša | Praha | 1849 |
| 123 | Anna Iíoltweinova | Nová Kdyně | 1849 |
| 124 | Eufrosina Čapkova | Orlík | 1849 |
| 125 | Marie Hájkova | Praha | 1849 |
| 126 | Anna Buriankova | Moráň | 1850 |
| 127 | Julius Nejedlý | Krušovice | 1850 |
| 128 | Jan Marek | Trnová | 1850 |
| 129 | Vilém Martin | Meislersdorf | 1850 |
| 130 | Marie Řehákova | Benátky | 1851 |
| 131 | Anna Schwambergerova | Staré Sedlo | 1851 |
| 132 | Antonín Zaupar | Duchcov | 1851 |
| 133 | Antonín Moller | Seifersdorf | 1851 |
| 134 | Antonín Strimpel | Chotovice | 1851 |
| 135 | Antonín Bareš | Benešov | 1851 |
| 136 | František Griiger | Poříč Dolní | 1851 |
| 137 | Kašpar Chrastil | Praha | 1851 |
| 138 | Emil Turner | Praha | 1852 |
| 139 | Josef Luschinetz | Koclířov | 1852 |
| 140 | Antonie Novákova | Jaroměř | 1852 |
| 141 | Augustina Paimova | Kotenčice | 1852 |
| 142 | Marie Uhrova | Baběnice | 1852 |
| 143 | Vilém Palma | Senov Kamenický | 1853 |
| 144 | Josef Dostal | Kostelec n. Orl. | 1853 |
| 145 | Josef Konrád | Prunéřov | 1853 |
| 146 | Aloisie Gleichova | Kotenčice | 1853 |
| 147 | Emilie Seidlova | Hostinné | 1853 |
| 148 | Jakub Fried | Prčice | 1854 |
| 149 | Ludmila Friedlova | Prčice | 1854 |
| 150 | Matěj Červený | Voselec | 1854 |
| 151 | Josef Schindler | Chomutov | 1854 |
| 152 | Antonín Mašek | Stará Boleslav | 1854 |
| 153 | Josef Tvrdý | Podolee | 1854 |
| 154 | Anežka Vítkova | Strážovice | 1854 |
| 155 | Josefa Czadova | Karlín | 1854 |
| 156 | Julius Friedrich | Krásná Lípa | 1855 |
| 157 | Aloisie Kotkova | Tábor | 1855 |
| 158 | Josefa Richtrova | Náchod | 1855 |
| 159 | Marie Hladíkova | Praha | 1855 |
| 160 | Emilie Protzova | Boží Dar | 1855 |
| 161 | Leopoldina Stoyova | — | 1855 |
| 162 | Ludmila Hájkova | —- | 1855 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné  číslo | Jméno chovancovo | Místo narození | Rok  vstupu |
| 163 | Václav Vedral | Černý Kostelec | 1855 |
| 164 | Bedřich Vrabec | Skalice | 1855 |
| 165 | Matěj Bukovský | Čečelice | 1855 |
| 166 | Josef Bareš | Benešov | 1855 |
| 167 | Robert Zollinger | Tannwald | 1855 |
| 168 | Otilie Kentnerova | Praha | 1855 |
| 169 | Barbora Polákova | Valteřice | 1856 |
| 170 | Anna Wernerova | Horní Krupka | 1856 |
| 171 | Frant. Grohse | Bukov | 1856 |
| 172 | Václav Tešík | Pardubice | 1857 |
| 173 | Karel Steffel | Sudějov | 1857 |
| 174 | Alois Hehr | Výprty | 1858 |
| 175 | Kateřina Ilornova | Nové Strašecí | 1858 |
| 176 | Josefa Procházkova | Kluky | 1858 |
| 177 | Josef Brouček | Praha | 1858 |
| 178 | Ilipolyt Heřmánek | Jindřichův Hradec | 1858 |
| 179 | Jan Lahoda | Plaňany | 1858 |
| 180 | Josef Benesch | Vodrant | 1858 |
| 181 | Josef Krupka | Poděbrady | 1858 |
| 182 | Vincenc Jelínek | Holice | 1859 |
| 183 | Kateřina Watznauerova | Liberec | 1859 |
| 184 | Josef Kubeš | Poděbrady | 1859 |
| 185 | Josef Hudeček | Buštěhrad | 1859 |
| 186 | Juliana Kotěrova | Polnička | 1859 |
| 187 | Karolina Seidlova | Haindorf | 1859 |
| 188 | Teresie Skaloudova | Praha | 1859 |
| 189 | Anežka Sailerova | Mikulášovice | 1859 |
| 190 | Marie Smutná | Strašov | 1859 |
| 191 | Klára Kleinova | — | 1860 |
| 192 | Josef Rott | Damice | 1860 |
| 193 | Tomáš Prchal | Vlkov | 1860 |
| 194 | Josef Nosek | Opatov | 1860 |
| 195 | Frant. Kraus | Smečno | :1860 |
| 196 | Frant. Pillat | Soběšice | 1860 |
| 197 | Marie Emichelova | Zásmuky | 1860 |
| 198 | Vilémina Zappova | Trnovany | 1860 |
| 199 | Anna Bobková | Libeň | 1860 |
| 200 | Karolina Zettlova | Praha | 1860 |
| 201 | Vavřinec Hochlel | Horní Dvořiště | 1861 |
| 202 | Frant. Tamm | Ivocběř | 1861 |
| í 203 | Frant. Ritschel | Schíjnwald | 1861 |
| 204 | Jan Koller | Praha | 1861 |

4?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné  čís. | Jméno chovancovo | Místo narození  i | Rok  vstupu |
| 205 | Ludmila Kozákova | Úholičky | 1861 |
| 206 | Marie Hlaváčkova | Vyšehořovice | 1861 |
| 207 | Marie Fritscbova | Senov Kamenický | 1861 |
| 208 | Josefa Holovskýeh | Nusle | 1861 |
| 209 | Amalie Hirschova | O udrž | 1862 |
| 210 | Bedřich Strobel | Mlada Boleslav | 1862 |
| 211 | Antonín Pokorný' | Kutná Hora | 1862 |
| 212 | Josef Lorenz | Mladá Boleslav | 1862 |
| 213 | Jan Zinsmeister | Praha | 1862 |
| 214 | Josef Sova | Sanovice | 1863 |
| 215 | Václav Krof | Volyně | 1863 |
| 216 | Adolf Springer | Jindřichův Hradec | 1863 |
| 217 | Marie Thumova | Tašov | 1863 |
| 218 | Teresie Ullrichova | Dolní Hanichen | 1863 |
| 219 | Emilie Fischerova | Praha | 1863 |
| 220 | Adolf Bakovský | Dobříš | 1864 |
| 221 | František Němec | Strad onice | 1864 |
| 222 | Antonín Chvátal | Budkov | 1864 |
| 223 | Václav Tadrhonc | Vlkava | 1864 |
| 224 | Jan Bathory | Pacínov | 1864 |
| 225 | Antonín Mareš | Ivřivsoudov | 1864 |
| 226 | Josef Schlierbach | Česká Kamenice | 1864 |
| 227 | Julius Czernicky | Česká Lípa | 1864 |
| 228 | Zikmund Sobotka | Praha | 1864 |
| 229 | Anna Kněžourkova | Rožďalovice | 1864 |
| 230 | Bedřich Vocílka | Praha | 1865 |
| 231 | Antonín Fryč | Měňany | 1865 |
| 232 | Josef Sam per | Haida | 1865 |
| 233 | Bohumil Vondráček | Praha | 1865 |
| 234 | Karel Hartel | Praha | 1865 |
| 235 | Kateřina Novákova | Třeboň | 1865 |
| 236 | Marie Winklerova | Dolní Lom | 1865 |
| 237 | Anna Schierova | Přích ovice | 1865 |
| 238 | Marie Krajcmanova | Brodec | 1866 |
| 239 | Kateřina Voříškova | Březová | 1866 |
| 240 | Terezie Brunerova | Čáslav | 1866 |
| 241 | Ema Krausova | Weissbach | 1866 |
| 242 | Barbora Herzogova | Litomyšl | 1866 |
| 243 | Vincenc Doležal | Úštěk | 1866 |
| 244 | Václav Mašanský | Citov | 1866 |
| 245 | Anna Uhrova | Čáslav | 1866 |
| 246 | Jan Zenk | Zirk | 1866 |

1. kterouž císař za této příležitosti ústav obdařil, jest výmluvným dokladem, jak velice výkony jeho byl uspokojen.

Ještě jednou bylo potom ústavu popřáno uvítati nejvyšší návštěvu. Jejich Veličenstva císař František I a císařovna Karolina zavítali totiž do něho dne 25. května 1824 a byli hudbou a deklamací chovancův pozdravem. Při konané potom zkoušce diktovala Její Veličenstvo císařovna jednomu z chovanců větu: „Čechy jsou krásná země“.

Znamenitý prospěch, jakýž chovanci při zkoušce každého roku konané prokazovali, jakož i utěšené výsledky ústavu operačního, vzbuzovaly obecnou pozornost a získaly ústavu mnoho přátel a příznivců, kteří jednak darováním vlastních a jednak sbíráním cizích příspěvků fond ústavu pomáhali rozmnožovati, tak že tento v roce 1811 dosáhl již výše 47.591 zl. 54 kr. vid. měny a v roce 1819 vykazoval sumu 52.173 zl. 55 kr. vid. měny.

Změny, jež ve vedoucím sboru až do roku 1825 nastaly, týkaly se jen přístupu a odchodu toho neb onoho asistenta, jichž název změněn v titul „spolupředstavených“, když představenému počal se dávati titul „ředitele14.

Již v roce 1810 vyskytuje se vedle čtyř zakladatelů také podpis státního knihovního Tadeáše Hessa z Hessen- thalu jakožto asistenta (příručího) v pozůstalých aktech ústavu. Po jeho již v roce 1812 nastalém úmrtí a když byl také Maděr v r. 1815 s životem se rozžehnal, zvoleni nejprve c. k. profesor a obojího práva doktor Josef Veith (zemřel r. 1824) později pak pražští měšťané Václav Novotný (r. 1816) a Karel Václav Ott (roku 1822) příručími (asistenty) (nyní již „spolupředstavenými41 zvanými). Do Václava Novotného totiž nadáno se bezpečně, že jakožto člen spolku tím horlivěji jeho zájmy bude podporovati, když byl již prve nejednou činně se jich ujal. Karel Václav Ott pak, jenž lidumilnými svými snahami dávno byl chvalně znám a tudíž i jakožto člen mnoha obecně prospěšných ústavů působil, měl nyní také ústavu pro slepce blahodárnou činnost svoji věnovati. Tehdy sotva kdo se as nadál, že muži tomuto bude souzeno, aby ve prospěch ústavu tak dlouho až do r. 1868 zdárně mohl půsóbiti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné  číslo | Jméno chovancovo | Místo narození | Rok  vstupu |
| 247 | Vendelín Lerch | Perná | 1866 |
| 248 | Václav Vlach | Písek | 1866 |
| 249 | František Chládek | Lobeč | 1866 |
| 250 | Jan Wochner | Ilirschenstand | 1866 |
| 251 | Josef Matoušek | Ďáblice | 1866 |
| 252 | Karel Nessy | Vodňany | 1867 |
| 253 | Antonín Ritter | Illiňany | 1\*67 |
| 254 | Antonie Šimáčkova | Praha | 1867 |
| 255 | Josefa Schlossarova | Domažlice | 1867 |
| 256 | Marie Paulisova | Bzová | 1867 |
| 257 | František Wenzl | Velká Ves u Podbořan | 1868 |
| 258 | Josef Weiss | Košíře | 1868 |
| 259 | Jan Kaplan | Chrudim | 1868 |
| 260 | Ferdinand Táborský | Praha | 1868 |
| 261 | Jan Tomíček | Víchov | 1868 |
| 262 | Anna Worchova | Hořice | 1868 |
| 263 | Antonín Valenta | Soběchleby | 1869 |
| 264 | Matěj Janoušek | Dušníky | 1869 |
| 265 | Josef Maděra | Mladá Boleslav | 1869 |
| 266 | Jan Ilausdorf | Malešice | 1869 |
| 267 | Anna Schneidrova | Hospoda Nová | 1869 |
| 268 | Marie Moudřínova | Benešov | 1869 |
| 269 | Vilemína Ghoděrova | Skrchleby | 1870 |
| 270 | Josef Chalupa | Zámrsk | 1870 |
| 271 | Kateřina Steinhoferova | Tachov | 1870 |
| 272 | Josef Sochor | Vrba | 1871 |
| 273 | Marie Weidlova | Andělská Hora | 1871 |
| 274 | Josef Pušpauer | Brandýs | 1871 |
| 275 | František Kuchta | Č. Budějovice | 1871 |
| 276 | Jindřich Bendi | Semily | 1871 |
| 277 | Adolf Zink | Gross-Taxen | 1871 |
| 278 | Florian Heine | Sedlečko | 1871 |
| 279 | Josef Lechner | Puchéř | 1871 |
| 280 | Marie Stadtbauerova | Lenkenhiitte | 1871 |
| 281 | Rozalie Volštátova | Předměřiee | 1871 |
| 282 | Anežka Chocova | Chlustina | 1871 |
| 283 | Antonín Schnobel | Brejl | 1871 |
| 284 | Marie Pittermannova | Nová Kdyně | 1871 |
| 285 | František Nerad | Přelouč | 1872 |
| 286 | Ottilie Lichtensteinova | Praha | 1872 |
| 287 | Josef Pytlíček | Bezděkov | 1872 |
| 288 | Leopold Vorel | Hodkovice | 1872 |

•49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné  číslo | Jméno chovancovo | Místo narození | R ok vstupu |
| 289 | Antonín Kreis | Fischern | 1873 |
| 290 | Frant. Soukup | Štěchovice | 1873 |
| 291 | Frant. Smolák | Hvozdnice | 1873 |
| 292 | Adolf Richter | Liberec | 1873 |
| 293 | Jan Plička | Blatná | 1873 |
| 294 | Bartoloměj Dvořák | Doňov | 1874 |
| 295 | Václav Griindl | Měcholupy | 1874 |
| 296 | Anna Tietzova | Ústí n. Orlicí | 1874 |
| 297 | Karel Undeutseh | Aš | 1874 |
| 298 | Jan Tobek | Brno | 1874 |
| 299 | Stanislav Suda | Plzenec | 1874 |
| 300 | Johana Landespergerova | Budějovice | 1874 |
| 301 | Ema Dietzova | Ebersdorf | 1874 |
| 302 | Emil Budský | Praha | 1874 |
| 303 | Kateřina Stehnova | Čáslav | 1874 |
| 304 | Kateřina Michalova | Ledenice | 1875 |
| 305 | Josef Pták | Plzeň | 1875 |
| 306 | Frant. Benešovskf | Warnsdorf | 1875 |
| 307 | Gustav Adolf Elstner | Bullendorf | 1875 |
| 308 | František Zeman | Gonyo (Uhry) | 1875 |
| 309 | Hugo Pankrac | Rovná | 1875 |
| 310 | Jan Struck | Praha | 1875 |
| 311 | Josef Rmoutil | Praha | 1876 |
| 312 | Jiří Krajíček | Hradec Král. | 1876 |
| 313 | Heřman Gotz | Nýdek | 1876 |
| 314 | Marie Salaškova | Hořany | 1876 |
| 315 | Josef Kozdera | Voděrady | 1877 |
| 316 | Vojtěch Innemann | Praha | 1877 |
| 317 | Ignác Fiedler | Mimoň | 1877 |
| 318 | Marie Jandova | Ústí n. Orlicí | 1877 |
| 319 | Marie Zahradníkova | • Bohdaneč | 1877 |
| 320 | Frant. Michalec | Synčany | 1878 |
| 321 | Emanuel Moucha | Jičín | 1878 |
| 322 | Arnošt Kirpal | Krnov | 1879 |
| 323 | Josef Suchomel | Dolní Libchava | 1879 |
| 324 | Rudolf Vlček | Pardubice | 1879 |
| 325 | Marie Pfauserova | Lovětín | 1879 |
| 326 | Marie Králova | Násilov | 1879 |
| 327 | Marie Schafleinova | Zeměchy | 1879 |
| 328 | Pavlina Zemanova | Gonyo (Uhry) | 1879 |
| 329 | Johana Heinitzova | Praha | 1879 |
| 1 330 | Kilián Glitckauf | Černičí | 1879 |

4

50

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné  číslo | Jméno chovancovo | Místo narození | Rok  vstupu | |
| 331 | Frant Haňavec | Potěchy | 1880 |
| 332 | Frant. Brčák | Počepice | 1880 |
| 333 | Kateřina Kaňkova | Podhořany | 1880 |
| 334 | Anna Novotná | Kován ice | 1880 |
| 335 | Frant. Bittermann | Bezdědice | 1881 |
| 336 | Vojtěch Zeman | Heřmanov | 1881 |
| 337 | Antonín Tykal | Domažlice | 1881 |
| 338 | Josef Moller | Haniehen Horní | 1881 |
| 339 | Antonín Hahne | Konigswalde | 1881 |
| 340 | Josef Powenz | Niklasberg | 1881 |
| 341 | Ferdinand Kraus | Ochsengraben | 1881 |
| 342 | Josef Wiinsch | Bečov | 1881 |
| 343 | Bohumil Srcha | Libšice | 1881 |
| 344 | Anna Černá | Praha | 1881 |
| 345 | Marie Burianova | Zhoř-Výška | 1881 |
| 346 | Terezie Turbova | Uševice | 1881 |
| 347 | Eva Hammerlova | Jiřské | 1881 |
| 348 | Albertina Krausova | Mělník | 1881 |
| 349 | Václav Sláma | Radnice | 1882 |
| 350 | Alexandr Stome | Loutí | 1882 |
| 351 | Marie Kubínova | Valteřice | 1882 |
| 352 | Josef Klapáč | Boleslav Mladá | 1882 |
| 353 | Arnošt Ginsky | Hennersdorf | 1882 |
| 354 | Antonín Gromp | Jáchymov | 1882 |
| 355 | Terezie Werlova | Bernov | 1882 |
| 356 | Jan lleizmann | Nový Hradec | 1882 |
| 357 | Vojtěch Ježek | Poděbrady | 1882 |
| 358 | Anna Groschupova | Želeč | 1882 |
| 359 | Rozalie Bigalská | Kolín | 1882 |
| 360 | Růžena Bernardova | Praha | 1882 |
| 361 | Antonín Růžička | Kohoutov | 1882 |
| 362 | August Lehnert | Cinvald | 1882 |
| 363 | Anna Brodská | Močedník | 1883 |
| 364 | Antonie Pulcova | Jenč | 1883 ! |
| 365 | Alois Pokorný | Ždánice | 1883 I |
| 366 | Jan Tacner | Zwettl | 1883 i |
| 367 | Bohumil Reimer | Praha | 1883 |
| 368 | Ferdinand Miiller | Suniperk | 1883 |
| 369 | Václav Kordula | Kladno | 1883 |
| 370 | Jan Smrček | Pardubice | 1883 ; |
| 371 | Antonie Iltibnerova | Milešov | 1883 |
| 372 | Josef Tobisch | Mikulášovice | 1884 i |

51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné  číslo | Jméno chovancovo | Místo narození | Rok  vstupu |
| 373 | Anna Lemoehova | Krumlov | 1884 |
| 374 | Augusta Schóblova | Šenov Kamenický | 1884 |
| 375 | Karel Dolanský | Turn-Severin | 1884 |
| 376 | Michal Hermann | Schnauhtibel | 1884 |
| 377 | Jiljí Medřický | Linec | 1884 |
| 378 | Josef Komárek | Velké Popovice | 1884 |
| 379 | Anna Havlova | Slaný | 1884 |
| 380 | Frant. Riedl | Wolmsdorf | 1884 |
| 381 | Ludvík Horálek | Čáslav | 1884 |
| 382 | Frant. Stammfest | Zapy | 1884 |
| 383 | Jan Vlacliovský | Janovice | 1884 |
| 384 | Josef Langénberg | Uhříněves | 1885 |
| 385 | Antonie Jedličkova | Strampouch | 1885 |
| 386 | Alois Toužička | Libnov | 1885 |
| 387 | Adolf Kraus | Trutnov | 1885 |
| 388 | Kateřina Michelova | — | 1885 |
| 389 | Anna Bímonova | Pečky | 1885 |
| 390 | Kateřina Hrušková | Mýto | 1885 |
| 391 | Josef Stangl | Stříbro | 1885 |
| 392 | Jan Preissler | Kysibl | 1885 |
| 393 | Anna Mužíkova | Kakejcov | 1885 |
| 394 | Frant. Milller | Lanškroun | 1885 |
| 395 | Emilie Jordánová | Meziměstí | 1885 |
| 396 | Vilemína Ilublova | Schneidemíihl | 1886 |
| 397 | Vincenc Jirásek | Lány | 1886 |
| 398 | Bohuslav Pacák | Mlázovice | 1886 |
| 399 | Václav Mikšovský | Chlumec | 1886 |
| 400 | Jan Weinert | Svárov | 1886 |
| 401 | Hedvika Roštová | Třebenice | 1886 |
| 402 | Josefina Jindova | Smidary | 1886 |
| 403 | Kristina Voglova | Košíře | 1886 |
| 404 | Marie Beštákova | Kolinec | 1886 |
| 405 | Marie Křečkova | Praha | 1886 |
| i 406 | Antonie Bezouškova | Klecany | 1886 |
| ! 407 | Marie Kubíčkova | Chrudim | 1886 |
| í 408 | Františka Maníkova | Sendražice | 1886 |
| ! 409 | Emil Rohn | Nové Město | 1886 |
| 410 | Eduard Ritter | Buschullersdorf | 1887 |
| 411 | Josef Reichert | Rusek | 1887 |
| 412 | Frant. Kuta | Spálené Poříčí | 1887 |
| 413 | Frant. Thoms | Hilgersdorf | 1887 |
| 414 | Julius Smolcnop | Smíchov | 1887 |

4‘

58

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| J Běžné  číslo | Jméno chovancovo | Místo narození | Rok  vstupu |
| 667 | Rudolf Černý | Třebčice | 1904 |
| 668 | Josef Malý | Iíocelovice | 1904 |
| 669 | Alois Plachý | Smíchov | 1904 |
| 670 | Karel Zima | Smíchov | 1904 |
| 671 | Pavel Melzer | Joachimsdorf | 1904 |
| 672 | Václav Mařík | Střešovice | 1904 |
| 673 | Josef Zítek | Domažlice | 1904 |
| 674 | Václav Bartuška | Albrechtice | 1904 |
| 675 | Antonín Zeman | Nusle | 1904 |
| 676 | Marie Polednová | Zader | 1904 |
| 677 | Anna Schmidtova | Jáchymov | 1904 |
| 678 | Sidonie Suchomelova | Česká Třebová | 1904 |
| 679 | Marie Kleinerova | Martinkovice | .1904 |
| 680 | Anna Haschova | Smíchov | 1904 |
| 681 | Josef Svoboda | Rudolfov | 1904 |
| 682 | Rudolf Randa | Plzeň | 1904 |
| 683 | Josef Plachý | Pisty | 1905 |
| 684 | František Kříž | Vršovice | 1905 |
| 685 | František Kašík | Dřevce | 1905 |
| 686 | Jaroslav Kalhous | Vlkov | 1905 |
| 687 | Josef Prosický | Lišnice-flídká | 1905 |
| 688 | František Hertl | Li buš | 1905 |
| 689 | Bohumil Plch | Sloupnice | 1905 |
| 690 | ' František Pecka | Králka | 1905 |
| 691 | Jaroslav Homola | Král. Vinohrady | 1905 |
| 692 | Václav Turke | Selce | 1905 |
| 693 | Emilie Mlillerova | Třebovice | 1905 |
| 694 | Josef Morgenstern | Bartelsdorf | 1905 |
| 695 | Aloisie Kloiberova | Schonau | 1905 |
| 696 | Anna Linhartova | Rosochatee | 1905 |
| 697 | Františka Riedlova | Litomyšl | 1905 |
| 698 | Ludmila Hendrychova | Dětenice | 1905 |
| 699 | Marie Ungrova | Praha | 1905 |
| 700 | Josef Havlák | Pohoř | 1906 |
| 701 | Jan Havlík | Lasenice | 1906 |
| 702 | Edvard Kvaš | Slavnice | 1906 |
| 703 | Josef Novák | Lhota Roubíčkova | 1906 |
| 704 | Bedřich Wiinsch | Stroupeč Malý | 1906 |
| 705 | Ferdinand Wildmann | Praha | 1906 |
| 706 | Hilda Brunnerova | Aš | 1906 |
| 707 | Anna Iíejlova | Král. Vinohrady | 1906 |
| 708 | Magdal. Konigsmarkova | Střesetice | 1906 | |

59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné  číslo | Jméno chovancovo | Místo narození | Rok  vstupu |
| 709 | Marie Mikova | Zdislaviee | 1906 |
| 710 | Alžběta Mojžíšova | Praha | 1906 |
| 711 | Antonie Okinkova | Vídeň | 1906 |
| 712 | Marie Reichlova | Smederov | 1906 |

60

POŘAD

JUBILEJNÍ SLAVNOSTI,

konané dne 27. května 1907

na paměť stoletého trvání

soukromého ústavu pro vychovávání a léčení chudých  
slepých dětí a na oči chorých v Praze na Hrad-  
čanech č. p. 104-1V.

O »/,9. hod.: Mše sv. v ústavní kapli pro slepé chovance, pro učitele a ošetřovatelky, kterou slouží vrchní ředitel světící biskup dr. V. Frind.

Od V\* 10. hod.: Vítání hostí, kteří se shromáždí V sále ústavu.

O 10. hod.: Počátek slavnosti.

1. „Te Deum££ pro sóla a sbor od Mendelssohna, přednesou

slepí chovanci.

1. Uvítací řeči dvou členů ředitelstva.
2. II. věta ze symfonie D-dur op. 36. od Beethovena, před

nesou: A. Perman, K. Kriegelstein, J. Eret, J. Novotný,

R. Černý, J. Pesa, j. Fric, J. Raurin, Emma Polandova,

AI. Jaroš, R. Koppert, J. Čedík, K. Feitl, K. Zima, Kamila Anderšova, J. Závěrka, R. Raymund, T. Krbec, B. Mařík, J. Plachý, K. Stella, J. Bartuška, J. Toman a H. Berauer.

1. Pozdravy zástupců několika ústavů.
2. „Píseň ěeská££, sbor od Smetany.
3. Fantaisie-Impromptu od Chopina, přednese A. Perman.
4. Dvě kvarteta pro lesní rohy, přednesou V. Bartuška, J. Frič,

J. Malý, J. Toman.

1. Poděkování předsednictva.
2. Národní hymna.
3. Prohlídka vystavených prací a pomůcek učebných jakož i místností ústavních se strany pozvaných hostí.

Závěrek.

Tázal-li by se kdo — a otázka ta sama sebou se nabízí — vyhověl-li hradčanský ústav k vychovávání chudých slepých dětí a léčení chorých očima za dobu lOOletého svého trvání svému úkolu, jest předeslané stručné vypsání jeho dějin od samého vzniku až po nynější dobu a připojené k němu seznamy bohdá uspokojivou, přisvědčující odpovědí, pokud aspoň činnosti spolku se dotýče. Nemůžeme než s vřelými díky jeho zakladatelům na tomto místě uznali a osvědčili, že šlechetný podnik jimi uveden byl na dráhu, na které vylíčeným způsobem zdárně se mohl vyvíjeti.

Jak ohromné břímě neštěstí sňato s beder oněch 712 slepcův, aneb aspoň zmírněno, kteří za dobu lOOletého trvání ústavu došli v něm definitivního přijetí a delším v něm pobytem podmíněného vzdělání! Jak mnoho slzí osušeno v očích rodičů, kteří byli tak šťastni, že jejich miláčkové v ústavu nalezli útulek!

Ústav měl zároveň státi se ústavem léčebným pro choré očima. Od doby, kdy oční kliniky staly se-součástí fakulty lékařské a čím dále tím více rozšiřovány, nebyl účel tento, totiž léčba, již ve stejné řadě s výchovou v popředí. Páni odborní profesoři, kteří ponejvíce byli zároveň členy ředitelstva, vykonávali oční operace bezplatně. Ústavu zůstaveno jen, aby pečoval o ošetření chorých. Přes to dosáhl počet zákalem chorých, působením jeho operovaných, až do r. 1906 čísla 1823, z nichž bylo 920 mužů a 903 ženy.

Než po jiné stránce nezní, bohužel, odpověď k otázce stran působení spolku příznivě, potud totiž, že spolek není

1. s to, aby jevící se skutečné potřebě úplně vyhověl.

Ze statistických spisů pana Emila Wagnera, ředitele Klarova ústavu pro slepce v Praze: „Příspěvky ke statistice slepcův v Rakousku v letech 1880, 1890 a 1900“, dále „Stav slepců z r. 1900 dle potřeby co do vzdělání, ošetřování a zaopatření, jakož i porovnání počtu zaopatřených a nezaopatřených slepců" vysvítá, že jen 33% slepých dítek ve věku školou povinném v Cechách dochází přijetí v ústavu vychováváním, naproti tomu ale více než 66% jich zůstaveno bolesti rodičů, bezmoci obcí a svému vlastnímu neštěstí. Děsné toto procento jest němou, ale tím hlasitěji volající prosbou o soucit šťastných vidomých, prosbou ke všem dobrodincům, ke všem zastupitelstvům obecním, okresním i zemskému, jakož neméně i ke slavné vládě: aby co nejvíce přispěli k rozšíření hradčanského ústavu k vychovávání chudých slepých dítek a léčení chorých očima.

Po 70 let óbmezen jest ústav, pokud vyučovacích, obytných a spacích místností se týče, na prostory budovy č. p. 104/IV. zakoupené v r. 1837.

Páni účastníci slavnosti jubilejní račtež se přesvědčiti, že prostory ty jsou naprosto nedostatečnými, a že ubyto váti a opatřiti v nich 83 chovancův jest s velikými obětmi sester ošetřovatelek a s nesčetnými správními nesnázemi spojeno. Tento stav jest nadále neudržitelný a kdyby měl potrvati, bylo by vůbec naprosto nemožno, ještě více chovancův přijmouti.

Otázka vychovávacího ústavu pro slepce v Čechách octla se takto ve stadiu, kdy rozřeš e na býti musí.

Kéž by slavnost lOOletého trvání hradčanského ústavu zavdala k tomu podnět!

Prostředků k tomu zapotřebí jest dvojím směrem: jednak na pořízení stavebního fondu, ať pak již stavba podnikne se jako stavba rozšiřovací na staveništi nynějším, či jakožto novostavba na jiném pozemku, jenž by na vhodném k tomu místě musil býti teprve vyhledán — a jednak

63

na rozhojnění nadacího fondu k vydržování většího počtu chovancův.

Kéž rok 1908, jubilejní to rok 60 letého panování našeho nejmilostivějšího císaře a krále, jak možná nejčetnějším dobrodincům stane se podnětem, aby obmýšlenou nadaci věnovali ubohým vychování potřebným slepým dítkám as v ten způsob, že by polovici nadání, které učiniti hodlají, určili fondu stavebnímu a druhou polovici na vydržování chovance, jenž by na jejich jméno byl přijat. Kéž by co nejčetnější soukromé osobnosti a mnohá a mnohá obecní i okresní zastupitelstva této myšlénky se ujaly a tak, pokračujíce v díle před sto léty šlechetnými muži podniknutém, je zvelebiti pomáhaly!

Dejž to Bůh !

**Představenstvo soukromého ústavu pro vychování  
a léčení chudých slepých dětí a na oči chorých  
na Hradčanech v Praze:**

Th. Dr. Václav Frind,

světící biskup,  
vrchní ředitel.

JUDr. Albert Werunsky,

advokát, náměstek nejvyššího maršálka zemského, přísedící zemského  
výboru, právní zástupce České spořitelny,

zástupce vrchního ředitele.

Jiří Glosauer,

kapitolní kanovník;

Jindřich Kremann,

emer. ředitel král. české zemské donucovací pracovny;

Josef Lugert,

c. k. inspektor hudby a profesor konservatoře hudby v Praze;

Hanuš Rotky,

cis. rada, ústřední vrchní inspektor české sev. dráhy;

MUDr. Ferdinand Rouček,

městský okresní lékař a domácí lékař v král. české zemské donucovací

pracovně;

64

JUDr. Oskar Schmidt,

tajemník c. k. finanční prokuratury;

JUDr. Josef Steiner,

advokát, právní konsulent Hospodářské úvěrní banky pro Čechy;

Emil Wagner,

vrchní úředník české spořitelny v Praze, ředitel Klarova ústavu slepců

P. Meíhoděj Zavoral,

opat řádu Premonstrátů na Strahově;

ředitelové.

OBSAH.

Strana

[Předmluva 3](#bookmark4)

První oddíl, až do úmrtí zakladatele rytíře z Platzrů a Wohn-

siedlu (1825) 5

Druhý oddíl, až do úmrtí ředitele Jindřicha šlechtice z Otten-

kronu (1879) 12

Třetí oddíl, až do r. 1906 . . . . , 25

Nynější učebná osnova a úhrnný údaj učebných pomůcek . . 33

Seznam nadací, jednotlivých větších, jakož i ročně se opakujících (střídavých a stálých) darů 39

Seznam veškerých do ústavu až dosud definitivně přijatých

chovanců 42

Pořad dne 27. května 1907 konané jubilejní slavnosti ... 60

[Závěrek 61](#bookmark26)