Taubud youd. lat

$$
\begin{aligned}
& 1911 \\
& \frac{\pi}{125-12 t} \mathrm{rld}
\end{aligned}
$$

At sabud.oktutaseirt

```
"Szagaoporevolus",
```



## A szabadoktatásért.

A klerikális közoktatás ugy kezeli az ismereteket, mint ahogy a laboratoriumban szokás a bakterium-kulturákat. Csupán „tananyag" alakjaban szabad a nép közé jutnia, mert ez mindenféle tudomany és felvilágosulas ellen igen jó védöoltásnak bizonyult. A közoktatás tehát tagadhatailanul veszélyes üzem, de látszólag nem szärmazhatik belöle nagyobb baj, csak minden közeg lelkiismeretesen örködjék afölött, hogy az ismeretek könnyelmüen a nép küzé ne jussanak. Ebben az optimizmusában idövel a reakció mindenütt megcsalatkozik. Nem eleg .a magyar nyelv érdekében" az ország felét iskolázatlanul hagyni, nem elég na nemzeti termelés érdekében" a tanulók felét fejletlen testtel az iskolábobl a mezöre kiparancsolni és nem elég a megmaradtakra vigyázni, hogy csak a lanterv szerint sterilizált ismeretek érék öket - mindez nem clég. Merö utópia, hogy puszta mulasztással meg lehet akadályozni a kulturàt kifejlödésében. Nem elég a butakat kitüntetni, üldözni is kell az okosokat. A népies és nemzetiségi önképzést, a társadalom önkéntes oktatöi tevékenységét el is kell nyomni. Keservesen tanulta meg az olasz, a francia, az orosz, a spanyol, a portugà ès az osztrák reakció - és meg fogja tanulni a magyar reakció is -, hogy egy nép szellemi eröi onmaguktól is szabad tevékenységben ès önkentes intézmenyek. ben egyesülnek és hogy az, aki a tudatlansigg fentartására vallalkozik, csakhamar kénytelen nyilt harcba szällani a tàrsadalom tudásra szomjas akaratával.
A magyar vallás- és közoktatásügyi kormány 1911 julius hó l-én 50877 szám alatt egy rendeletet adott ki a szabad oktatás tárgyàban. Ezzel a rendelettel a magyar klerikalizmus arra a támadó utra lépett, amely legutóbb a francia, a spanyol, a portugal és az osztràk klerikalizmusra végzetessć vált.
A miniszier cbben a rendeletben minden elökesziuletet megtesz arra, hogy a munkàssàg és a radikális polgárság köréböl kiindult viruló szabadoktatási tevékenységet letörje. Elsö helyen all a rendelet intézkedésci között az, hogy ezentul mindenféle szabadoktatás állami föfelügyelet alá helycztetik, az elöadásokat a miniszter kiküldölljével meglàtogattathatja és ellenöriztetheli, hogy az ott hirdetelt tanitäsok nem ütköznek-e bele a közerkölcsökbe vagy az orszàg törvényes rendjébe. Ez a közerkölcsös intézkedés a
reformok egész légiojját foglalja magában. A szakszervezetek feloszlatásához ezentul nem kell majd spicli és agent provocateur ; nagyobb szträjkok alkalmával a miniszter egyszerüen elküldi az Országos Központi Katolikus Legényegyesület valamely sárga kiküldöttjèt (aki a rendelet szerint a szabad oktatásra felügyelö Orszagos Tanács tagja), és ez majd föfelügyeleti jogának statarialis gyakorlasa után az egyesülct feloszlatását fogja javaslatba hozni, mint amelynek tanitásai nem közerkölcsösek és az orszäg törvényes rendjébe ütközök. De lehet, hogy az Orszagos Központi Katolikus Legènyegylet kiküldöttje meg fog elégedni azzal a szerényebb eredménynyel is. hogy az illetö szervezet szabad oktatói tevékenységétöl el fog tiltatri.
Az állam azoban ezentul nerncsak felügyelni akar a szabad oktatásra, hanem azt cgyébkènt is "támogatni" kivànja. A rendelet a tanitón és a községi orvoson kivül a "helyi intelligenciát", névszerint a papot, a jegyzöt és a birtokosokat akarja dijazas ellenében a népmúvelés feladatảnak megnyerni. Szerintünk ugyan a birlokosok pontosabl mogfigyelése azokon rendszerint még az intelligencia "helyi" tüneteit sem eredmenyezheti, de a jegyzölkhen mi is született szabadoktatokat latunk, mert bizonyára ök tudjàk legjobban, hogy mit szabad és mit nem. Abban is megbizhatunk, hogy a szabadoktatás dijazása, azon feltélelek és módozatok mel lett, amelyeket erre a rendelet allapit meg, a közerkölcsiség rohamos emelkedését fogja elöidézni.
Választásoknal a tanitōk közōtt és bérmozgalmaknàl a jegyzök között a közerkölcsiség ijesztö méréket fog ölteni. Mert csak el kell képzelni a közerkölcsiségnek azt a fokát, amely Magyarországon ahoz szükséges, hogy a värmegyei ,.szabadoktatási bizottság" az oktatót jutalomra ajánlja, a gondnoksag vagy iskolaszék hajlandó legyen 25 hallgatò állandó jelenlétét igazolni, a Szabadoktatási Tanács szakbizottsága (16. §) az illetöt erre érdemesnek itélje, az Allandó bizottság ezt helybenhagyja és végül a miniszter csengö lémben nyugtàzza ezt a ragyogó közcrkōlcsiségèt.

A kormányönkénynek a rendelet minden téren ajtot nyit. A klerikalizmus az àllami felügyelet pajzsa alá akarja rejteni a szabadoktatäst, hogy ott vègezzen vele. A közerkölcsiséget és az állam törvényes rendjét hangoztató àrtatlan kikölések, megannyi hurok a bátor és lelkiismeretes szabadoktatàs számára. Dcmokratikus felfogás szerint az állam törvényes rendje csak az, amely a kulturàval összhangzásban van és ha eltérés van a kettö közölt, akkor rendet kell teremleni az allam törvényeiben, hogy azok ismét a kultura céljait szolgalják. Ess ki fogja vajjon megmondani, hogy mi ülküzik a közcrkölcsisígbe, mi ncm? A mūvelt emberiség meggyözödése szerint a közerkölcsiségbe ütközik mindenféle baboná nak vagy tudatosan megszerkesztett elöitèletnek a terjesztése én fejletlen agyakra valò eröszakolása ; de a közerkölcsökbe ūtközik mindenekfölött az olyan rendelet, melyben àllami hivatal nyiltan pénzt és pénzbeli elönyöket igér az oktatóknak azért, hogy megalkuvással és meghamisitva közōljék az ismereteket a néppel,
másrészt „föfelügyelettel" fenyegeti meg azokat, akik a vesztegetöt megvetéssel clutasitják.
Erkölcstelen rendeleteket is végre kell azonban hajtani. E.s itt a bökkenö. Mert más dolog, amikor az egyén keresi fel az allamot és az becsapja elötle az oktatás kapuit, mint amikor az állam kénytelen a szabadoklatási szervezeteket saját portajukon felkeresni és sajàt otthonukban megtámadni. A közmüvelödést csendben is el lehet sikkasztani, de rabolni csak nyillan lehet. Amikor az állam nem elégszik meg történelmi kötelességmulasztásának fentartásával és intézményesitésével, hanem hóditóan lep fel az egyének, az egyesületek, a csoportok s az oszíalyok rovására, akkor ezzel polgárháborut idéz fel és kulturharcba szólitja az egész felvilagosult közvéleményt.

Bennünket pedig sem erkölcstclen rendeletekkel megveszlegetni, sem fenyegelésckkel megfélemliteni nem lehet. A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur rendelete törvénytelen és aikotmányunkkal ellenkezik, mert szabadságjogainklól foszt meg bennünket. A vallás- és közoktatásügyi miniszler rendeletének eleget tenni nem fogunk, magalarlásunkat tölc befolyásolni nem hagyjuk.

Emlèkezzünk:
1901 augusztus havaban Barcelonában egy kis iskola nyilott meg, amely nem lanitott hittant és a természettudományokat felvette tantervèbe. A klerikalis kormány 1906-ban megkezdte ennek a Szabad Iskolának az üldōzését, amelynek a neve Modern Iskola volt; de 13 havi bebörtönzés utãn az iskola alapitóját fel kellelt menteni az ellene emelt vadak alol. Ennck az üldözésnek a hatása alatt tömegesen kelelkeztek Spanyolországhan nyilvanos és titkos szabadoktató szervezelek. A klerikàlis kormany kénytelen volt tovàb haladni azon az uton, amelyre egyszer lépelt. Ujabb és ujabb ürügyek alatt folytatta a szabadoktatás ellen támadasait. 1909 augusztus havàban másodszor perbe fogta a szabadiskolàk alapitoját és 1909 október hó 13 -an végre - olyan gaz es olyan törvénytelen eljárís után, amely egész Európát lázba ejtette rajta a halalos itéletet vegre is hajolta. Egy èv sem tellett bele Francisco Ferrernek, a barcelonai Modern Iskola halhatatlan alapitojänak vérlanuságába és a megdönthetetlen spanyol klerikalizmust a feltámadt népharag elseperte örökre.

