Гумбольдт – Уварову. 8 сентября 1839 г. Сан-Суси [[1]](#footnote-1)

Милостивый государь, Ваше превосходительство соблаговолили дать мне разрешение время от времени осмеливаться занимать Ваше внимание разными людьми, которые своими талантами и своими трудами в различных близких мне отраслях науки могли бы представить для Вас интерес. Дружественное благоговение, с каким Вы продолжаете относиться к моим сообщениям, внушает мне величайшую признательность. У нас здесь есть один молодой ученый, уроженец Польши, доктор Ремак [[2]](#footnote-2), который, получив вторую премию на медицинском факультете Берлинского университета, отличился своими аналитическими исследованиями, весьма тонкими, весьма любопытными, относившимися к строению нервов, их сплетений и нервных узлов. Работы г. Ремака, которые я мог проверить под микроскопом с моим другом (сибирским) г. Эренбергом, доказывают большие способности к наблюдению, усидчивое прилежание и ту широту представлений, которая характерна для современной физиологии. Я не буду утомлять Ваше превосходительство перечислением многочисленных статей, напечатанных г. Ремаком на латыни, по‑немецки и по‑польски; я добавлю только, что один из знаменитейших анатомов Европы, наш академик Жан Мюллер [[3]](#footnote-3), охотно подтвердит, если вы того желаете, те похвалы, которые я расточаю усердию и моральным качествам г. д‑ра Ремака. Мне кажется, в Виленской медицинской академии в данный момент есть свободная вакансия по физиологии. Г. Мяновский [[4]](#footnote-4), профессор того же учреждения, подал г. Ремаку некоторые надежды. Молодой человек принадлежит к иудейской религии, и щепетильность, которую Вы отнюдь не осудите, препятствовала бы ему принять христианство только по мотивам выгоды. Он поспешил написать в Вильно, что он еврей и что академия должна знать об этом обстоятельстве. Мне известно, что Ваше законодательство, весьма терпимое в делах национальных верований, позволяет легко устранить затруднение в некоторых случаях, делая снисхождение ради заслуг человека. Мне очень хотелось бы надеяться, что Ваше превосходительство отнесется в виде исключения, с таким снисхождением для Вильно. Он еще не знает русского языка, но может преподавать сначала на латыни, не добавляя объяснений на польском языке, так как языком учеников должен быть русский. Если бы добрейший президент академии Кучковский [[5]](#footnote-5), который, как я слышал, будет в Петербурге в октябре месяце, одобрил шаг, предпринятый мною перед министром народного просвещения, всегда готовым поощрять таланты! Примите, милостивый государь, Вашего превосходительства смиреннейший и покорнейший слуга. Барон ф. Гумбольдт.

Г‑н Ремак выдержал здесь серьезные экзамены (государственные испытания) и министерство дало ему права практикующего врача и хирурга, узаконенного для прусских земель.

1. н. о. ОР РНБ. Ф. 965 (Собрание П. А. Вакселя). Д. 1310. Л. 1. Оригинал на французском языке. Аннотации. С. 195. [↑](#footnote-ref-1)
2. Роберт Ремак (*Robert Remak*, 1815–1865) – польский и немецкий эмбриолог, физиолог. [↑](#footnote-ref-2)
3. Иоганн Петер Мюллер (*Johannes Peter Müller*, 1801–1858) – немецкий естествоиспытатель, биолог. В 1833 г. занял кафедру анатомии и физиологии и стал директором Анатомического театра Анатомо-зоотомического музея при Берлинском университете. [↑](#footnote-ref-3)
4. Иосиф Игнатьевич Мяновский (*Józef Mianowski*, 1804–1878) – клиницист. С января 1840 г. – ординарный профессор физиологии и ректор Виленской медико-хирургической академии. [↑](#footnote-ref-4)
5. Фома (Томаш) Карпович Кучковский – ректор Виленской медико-хирургической академии в 1833–1840 гг. [↑](#footnote-ref-5)