Просветно-културни центрове на славянството, IX-XIX векове

През 2023 г. се навършват 250 години от създаването на Националната образователна комисия (1773), затова Редакцията пожела да посвети брой 25 на „Познански славистични студии“ на проблемите на славянските центрове за просвета и училищно обучение. Просветата е съставна част на всяка цивилизация и всяка култура. Благодарение на училищното обучение държавите на т.нар. по-млада Европа, към която се числят всички славянски страни, включително и балканските, получиха възможността да приемат общите цивилизационни модели на вече християнизираната Европа и да ги предадат нататък в процеса на оформяне на рамките на националните културни традиции. Трудно е да си представим състоянието на славянската цивилизация без такива важни образователни местни и чуждестранни центрове като например Братислава (Пресбург), Будапеща, Киев, Краков, Лайпциг, Одеса, Падуа, Прага, Рим, Виена.

В славистичните изследвания посочената тема все още остава на заден план. Познанието за нея е изключително разпръснато, въпреки че непрекъснато се позоваваме на това познание по време на академичните занятия – когато представяме портретите на бележити славяни, корифеи на литературата, заслужили дейци на културата или политиката, както и при представянето на вътрешноевропейските и междуславянските културни контакти. Така че актуализацията на изворовите документи по интересуващата ни тема би била от голяма полза.

Предлагаме следните по-детайлни теми:

1. Изворова база на историята на просветата и училищното обучение;

2. Участие на религиозните кръгове, Църквата, манастирите и отделните ордени в организацията на обучението (в това число ролята на бенедиктинците, цистерцианците, францисканците, йезуитите, пиаристите, базилианците); манастирските и енорийските училища, академии, гимназии, семинари и мисии;

3. Образование в периода на робство и липса на национална държава;

4. Социално осъзнаване по темата за просветата, просветния патронаж от страна на светските и религиозните органи;

5. Образователни миграции, направления и мотивации;

6. Просветна политика на могъщите сили спрямо славяните;

7. Първите поколения славянска интелигенция;

8. Интелектуално-дидактическо формиране на педагогическите кадри, известни известни ученици, учители, директори;

9. Просветно-социално въздействие в отделните средища; разпространение на знанията, развитие на учебното дело;

10. Училищна структура и усилия за модернизирането ѝ.

Можете да изпратите статии на всички славянски езици, на английски език или на останалите конферентни езици. Текстовете трябва да са оформени според техническите указания на страница <https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/about/submissions>. Ще очакваме статиите на електронен адрес [studiaslawistyczne@gmail.com](mailto:studiaslawistyczne@gmail.com). Те могат ада бъдат изпратени и чрез платформата <https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/about/submissions#onlineSubmissions> Крайният срок за изпращане на текстовете е **28 февруари 2024.**

Статиите трябва да не са по-дълги от 35 000 знака, като този обем обхваща и резюмето (около 700 знака), ключовите думи на английски език и кратката биографична бележка за автора (максимално 700 знака), номера ORCID и електронния адрес на автора.

Моля, потвърдете участието си в броя до **20 септември 2023**. Ще очакваме да изпратите заглавието на планираната статия до **15 ноември 2023**.

Тематични редакторки на броя са Мажанна Кучинска (Полша), Вивиана Носилиа (Италия).