Ordinis medicorum
in universitate Caesarea Dorpatensi

Annales
ab universitatis exordio ad finem
usque anni MDCCCXXVII,
auctoritate et consensu
gratiosi hujus ordinis
editi,
auctore
Hermanno Joanne Köbler,
med. doctore legente.

Dorpati Livonorum.

Typis J. C. Schünmanni, Typographi academici.

MDCCCX. X.
Ex decreto Senatus Academici.

Dorpati, a die CCCXXVII, d. III. Decemb.

G. Ewers, Rector.
Festo illo die, quo ante viginti quinque annos Universitas Dorpati constituta est, meam quoque qualem cunque symbolam ei offerre cupiens, annales ordinis medicorum conscribere in animo erat. Annuentibus et Rectore magnifico et medicorum ordine, patefacta mihi sunt scrinia universitatis concilii et ordinis medicorum, ex quibus hausi, quae jam variis ex causis retardata Lectoribus Musas et artem medicam amantibus trado.

Simplex quidem est actorum enumeratio, sed cur prolixiori sermone utar, ubi res ipsa loquitur? Certo quisque Legenti-um ipse videbit, hanc quoque Universita-
tem esse folium immortalis laureae, quam Sibit texuit Divus Alexander, eamque ipsam semper summa ope nixam esse, ut Conditore digna esset.

In sectione prima ordinis statum et varias ejus relationes exposui. Si forte videor res quasdam ad ordinem medicorum non stricte pertinentes attulisse, facilime excusabit Lector, me partis chronica scribentem ad totam universitatem interdum respexisse. Sed non ita facile ejus veniam impetrabo, ubi legerit, quae ex universitatis statutis et alis legibus et edictis Romanorum verbis, non Romanorum ingenio et sono attuli. Quae enim in universitatis actis germanice conscripta inveni, quantum fieri poterat ad verbum in linguam latinam verti, metuens, ne, si liberiores interpretatione uterer, sensus legum Rossice editorum mutaretur et perverse in-
telligeretur. Quod cum legum periti pro-
baverint, Lectores rogatos volo, ne acer-
bius frontem contrahant, si quid nimis bar-
bare expressum ipsorum aures offenderit.

Sectio secunda exhibet scholas in
tabularum formam redactas, item aegroto-
rum in institutis clinicis receptorum et ca-
daverum dissectorum numerum.

Sectio tertia agit de quaestionibus ab
ordine cum praemio propositis. Sectio
quarta continet nomina eorum, qui gradum
quendam aut in arte medica aut pharma-
ceutica acceperunt; sectio quinta denique
dissertationes auctoritate ordinis editas.

Quodsi ex his omnibus elucebit, ordi-
 nem votis augustissimi Conditoris
et justae exspectationi respondisse, tem-
pus et laborem in componentis annalibus
consumsisse me juvabit, qui quidquid eru-
ditionis in me est, huic ordini debeo, et
praecipue eo consilio, ut ordini debitas referrem gratias, ejus annales conscribere suscepi. Valete et favete auctori, cujus virium modulus, quae suscepit, ex voto conficere non valuit.
Sectio prima.

Medicorum ordo ejusque relationes.

Eodem anno, quo nova musarum sedes Dorpati, Polonis nuper erepti, inaugurata est (anno 1632), occubuit jam conditor Gustavus Adolphus, Suecorum Rex, in pugna ad Lusenam commissa. Perpetua bella, inter Polonos et Suecos gesta, praecipue vero Rossorum in Livoniam incursus modo natae academiae tanta struxerunt pericula, ut, quam vix viginti quatuor annos visisset, paene extincta videretur; et pax Oliensis (anno 1660 composita), quamquam publicam restituit quietem, tamen, viribus exhaustis, uberiorem vigorem academiae suppeditare non valuit. Carolus XI. ei, triginta annis post instauratae, aliam sedem, quam commodior rem putabat. destinavit, et jussu Caroli XII. anno 1699 Pernaviam translata est, ubi bello Suecorum cum Polonis et Rossis redintegrato, et Livonia Russorum imperio subjecta, sensim esse desiit. Tandem pax Nystadiensis (anno 1721) provinciae tot malis obrutae attulit quiem diu desideratam, quae valida Rutheniae prae-
sidio tuta, semel tantummodo metu sollicitari, neque tamen unquam perturbari potuit. Etiam Musis Marte fugatis novam exstruere sedem decreverunt Petrus Magnus, Catharina I., Elisabetha et Catharina II., sed res ipsa a Paullo I. inchoata et ab Alexandro I., pro insigni sua munificentia, ad finem exoptatum perducta est.

Consilio (Plan) novae Dorpati condendae universitatis ab Imperatore Paullo I. die 4. m. Maji anni 1799 confirmato et a collegio, cui rerum publicarum per Livoniam administratio commissa est, die 7. Decembris ej. anni promulgato, constituti sunt viginti et unus professores ordinarii, unus extraordinarius, prosector, quatuor linguarum magistri, porro artis equestris, arma tractandi et saltus moliendi, ichnographicae ac denique artis saltandi praecptores; atque academiae in universum 56050 rubelorum summa quotannis designata est.

Ad medicorum ordinem pertinere placuit sex professores: 1) physiologiae et pathologiae, 2) therapiae et clinices, 3) anatomeae et mediciniae forensis, 4) chirurgiae et artis obstetriciae, 5) botanices et pharmacologiae, 6) chemiae et pharmaceuticae, (cuique professori constituta est mercis 1500 rubelorum), et haec instituta:
1) Institutum medico-clinicum ad 14 aegrotos simul recipiendos paratum, moderante thera-
piae professore.

2) Nosocomium chirurgicum 10 lectis instructum, directore professore chirurgiae.

3) Institutum obstetricium ad 6 lectos accommodatum, eodemque professore curante, quocum
serius conjungenda esset schola, in qua artis obstetriciae praecepta mulieribus traderentur.

Tribus his institutis adjungi inspectorem, oeconomicum et sufficientes aegrotantium curato-
res et curatrice scitum est. Ad sustentanda instituta clinica 4000 rubelorum sunt destinata.

4) Theatrum anatomicum cum prosectore et duobus famulis. (Prosectori 150 rubeli, theatru
anatomico 600 rubeli sunt destinati.)

5) Hortum botanicum cum hortulano, ejus-
que auxiliario et necessario operariorum numero. (Horto 1000 rubeli sunt assignati.)

6) Laboratorium chemicum, curae professo-
ris chemiae commissum. (Ad quod sustentan-
dum 200 rubeli sunt constituti.)

Rerum naturae perscrutandae inserviunt etiam ex philosophorum ordine 1) historiae na-
turalis professor, qui thesauro rerum naturalium praest, ac 2) physicae et theoreticae et experi-
mentalis professor. Apparatus mathematicus et physicalis colligendus et curae professoris mathematicae mixtae tradendus est. (Qui his institutis destinati sint sumptus, speciatim non enumerat conspectus.)

Statuta sunt porro haec, quae cum ad rationes ordinis nostri certius definiendas pertineant, in statuta autem postea edita non recepta sint, hic afferenda esse, duxi.

§ 71. Quisque ordo, superato publico examine et habita disputatione, consensu curatorium collegii, confert dignitates academicas et veniam publicas praelectiones habendi.

§ 73. Mercedis pro gradu accepto solvendae, a curatorium collegio, una cum professoribus definiendae, tertia pars universitatis aerario reddit, duae tertiae partes autem eo; quo ordini placet, modo distribuendae sunt.

(Quae anno 1803 sunt statuta, non commemorant hanc mercedem, quae, diversa secundum diversa examina, dispersiebatur inter ordinis aerarium, examinatores et ministros academicos, donec mense Augusto anni 1817 a Superioribus decretum est, ut examina et promotiones gratis instituerentur.)

§ 74. Si per anni spatium nulla promotio
locum habuerit, convenientibus hac de re ordini-
bus, disputatio quaedam publice est instituenda.

§. 79. Quisque ordo ad usum eorum, qui
initió semestris primum advenerint, scholas de
methodologia habebit.

§. 80. Medicorum ordini insuper curae erit,
ut singulis annis schola explicetur studiosis sacra
ruri curaturis, qua idonei siant ad consilium pa-
roecis exhibendum, quomodo morbi sint praeca-
vendi vel sanandi.

§. 88. Cujusque professoris est per seme-
stre spatium unam scholam gratis et duas saltet
privatas habere.

§. 91. Praelectiones privatae quater per
hebdomadem sunt instituendae, ita ut dies Mer-
curii et Saturni restent scholis gratis habendis.
Pretium scholae studiosis solvendum diversum
sit quoad ordines; pro praelectionibus medicis
decem rubeli sunt constituti.

(Quae anno 1803 statuta sunt, praelection-
um gratis habendarum mentionem non faciunt,
sed §. 88 constituit præmium pro schola ter vel
quater per hebdomadem habita 10 rubelorum,
aucto praelectionum numero etiam præmium au-
geri potest, neque tamen unquam 15 rubelos
superare debet. Juvenes, qui paupertatem suam
satis probant, immunes sunt.)
§. 92. Professoribus et privatim docentibus licet, peracta disputatione, de quaque scientiā scholas aperire, nec opus est litteris ā facultatis membro datis, quae hoc concedant, vel illum commendent.

§. 93. Cuique medico practico licet tirones juxta aegrotorum lectulos in medicina exercere, et cuique, qui gradum in arte medica obtinuit, res medicas studiosis, qui aliis scientiis incum-bunt, exponere, attamen sine mercede.

(Ex qua paragr. cum §. 71 comparata appareat, cuique medico cum gradu etiam concedi veniam docendi praxin et medicinam popularem, et quidem gratis, aliis vero et privatis scholis praecedere debet (§. 92) disputatio vel habilitatio, quae dicitur.

§. 95. Professoris est in scholis servare ordinem et perspicuitatem, immo prima scientiarum elementa docere, scholas non praelegere, vel tantummodo in calamum dictare, sed sermone fluente uti, ut altius intrent res in animos eorum, qui audiunt.

Anno 1800 agebatur de universitate Mitaviae condenda. Senatus autem edictum die 21. Januarii anni 1802 promulgatum jubet: cum Ale-xan-der I. Imperator die 5to h. m. modo laudem datum consilium, mutatis nonnullis rebus (in
edicto enarratis) confirmasset, universitatis curatoribus a nobilibum Livoniae et Esthoniae ordine, qui eos elegerat, praescribi, ut sine mora neve serius quam intra 6 hebdomades Dorpatum conveniant et omnia diligentissime comparent, quae ad constituendam, immo ad aperien
dam universitatem sint necessaria, et simulac curatorium sit institutum, hoc Senatui dirigenti indicent.

Omnibus ex edicto compositis, aperitur jam
die 21. Aprilis nova academia et die 1. Maji incipiunt scholae argumenti prae
cipue encyclopaedici. Adsunt decem professores et undeviginti litterarum studiosi. In medicorum ordine occurrun
t professores Styx *), Balk **) et Arzt,


Oratio de medicinae popularis necessitate et utilitate, in Jäschens Geschichte der Feierlichkeiten bei der Eröffnung der Universität zu Dorpat 1802. 4. p. 53—63.


Idee über populäre Arzneikunde. Dorpat 1803. 8.


Judicia de libris in: rheinische Mannigfaltigkeiten, et Salzburger medicinische Zeitung.


Was war erst Kurland und was kann es nun unter Catharina's Scepter werden? Eine medicinisch-politische Abhandlung. Mitau 1795. 8.

Wie können Frauenzimmer gesunde und glückliche Gattinnen und Mütter werden? In Briefen an eine Freundin, medicinisch-populärphilosophischen Inhalts, 1stes Bändchen, Libau 1796. 8.

Was ist wahrer Ruhm? Eine Rede in: Jäsché Geschichte der Feierlichkeiten u. s. w. S. 74—82.

Georgii Friderici Parrot dissertationem, qua locum inter professores sibi vindicabit ordinarios, indict D. G. Balk; de artis medicae relationibus ad rempublicam commentaturus. (1802) 4. p. 8.

Commentatio medica naturae virium vitalium disquisitionem ac febris pathologiam sistens, quam pro rite capessendo munere professoris ordinarii defendedt D. G. Balk 4. p. 18.


Versuch einiger Materialien zum Beuf einer künftigen Literargeschichte der Pharmacie, in: Grindels Jahrbuch der Pharmacie, 1808.
Novum semestre a die 1. Augusti ad finem Decembris. Praelectionum index, germanice solum editus, exhibit sub inscriptione: medicorum ordo.

Styx, D. medicinae publicae et popularis, etiam diaeteticus professor, et Balk, D. pathologiae, therapiae et clinicae professor.

Prorector: Parrot. Ordinis medicorum decanus Styx.

Numerus juvenum, qui medicinae incum- bunt est sex.


Hoc anno initium capiunt bibliotheca, museum rerum naturalium et apparatus physicalis;

*) Ueber den Einfluß der Physik und Chemie auf die Arzneikunde nebst einer physikalischen Theorie des Fiebers und der Schwindsucht. 4. p. 32.
apparatus chemici pauci adsunt, et praeparata anatomica omnino non.


Quae fundationis litterae, e magnificentia et munificentia Imperatoris sapientissimi et Musis amici profectae, optima sunt novae universitati auspicia. En earum epitomen!

Reditus universals ita sunt aucti, ut ex 240 jugeribus Livonicis (Hacken), non sicut antea erat constitutum, ex 100 solummodo jugeribus confluerent, aut eorum loco ex imperii aerario 120000 rubelorum sunt assignata.

§. 5. Universitas, more universitatum exterarum, gradus academicos praebet, quibus condecoratis licet quodque munus, ad hoc litterarum genus pertinens, suscipere, nullo alio examine superato.

§. 7. Universitas suam habet censuram et scriptorum ab illa vel ab aliquo ejus membro editorum, et librorum, quos suo usui, ex terris exteris accessit, quique terra marique libere inferri possunt.
§. 11. Exteri, et professores et qui munere aliquo universitatis funguntur, semper sunt liberi a tributo capiti imposito, et abeuntes non solvunt imperio tributum censuale; imperium intrantibus autem licet prima vice res pretii 3000 rubelorum vectigali non soluto secum afferre, aut post adventum accersere.


(In §. 280 statutorum anno 1803 editorum hoc explicatur ita: Universitati licet post denos annos mercedem et professorum et eorum, qui munere aliquo universitatis funguntur, constituere secundum praesentem pecuniae valorem.

Adnot. Tunc temporis rubelus argenteus valebat pro 125 copecis cupreis, ergo universitatis reeditus 120000 rubelorum aequabantur 96 millibus rubelorum argenteorum, et professoris merces 2000 rubelorum aequiparanda 1600 rubelis argenteis.)

§. 13. Professor, per 25 annos munere suo studiose et diligententer functus, si diutius manere non vult, ex universitatis reeditibus, quam ante habebat mercedem, etiam postea, quamdiu vivit, beneficium annuum accipit, quo ubicunque loco-
rum frui licet. Eodemque modo professores et praecipitores, qui ex testimonio universitatis concilii ob morbum insanabile munere suo fungi jam non possunt, dimidium mercedis accipiunt, ob insignia autem merita, et ob eximium ab universitate datum testimonium tota merces adjudicatur, ubi, hortante universitatis Curatore, Administrator, quaecunque ad institutionem publicam pertinent, moderans, Nobis rem confirmandam proponat.

complent, vel si, etiam minores natu, puellae nubunt, et filii munus aliquod suscipiunt. Professorum et praeceptorum, qui quinto muneres anno non expleto moriuntur, et viduae et liberis semel annua merces solvenda est; sin autem insignia demortui merita poscant, ut universitas curam orbium singularem habeat, Administer rerum ad institutionem publicam pertinentium, re exposita, admoenatur, ut superstibus detur beneficium annum, defuncti meritis dignum, quod quintam mercedis partem superare non potest.

§. 15. Universitatis professores sunt 7mo dignitatum per Rutheniam ordine, accipiant litteras Imperatorias, quibus titulus huic ordini conveniens illis defertur, et ipsi eorumque posteri nanciscuntur jura huic ordini injuncta. Rector, quamdiu munere fungitur, censetur 5to ordine, scribeae nono, ab universitate creati doctores octavo, (sic etiam professores extra ordinem, ut addunt statuta anno sequente edita), magistri nono ordine. Studiosi qui, facultate testante, insignes sunt litterarum cultura et moribus, si muneri civili praesicintur, pares sunt dignitatem militiae duci superioris ordinis, (i.e. censentur 14to ordine).

§. 16. Aedificia universitatis immunia sunt militum hospitio, item domus, quam totam habitat professor.
Sic fundationis litterae Imperatoriae. Quae iis nituntur statuta, die 21 Septembris 1803 promulgata, multum discrepant a consilio, supra excerpto, quam ob rem et quia plura ad nostrum ordinem pertinentia accuratius constituent, quam modo laudatae litterae, liceat quae sequuntur, ex illis communicare.

§. 65. Omnium disciplinarum divisio, in universitatibus externarum regionum usitata, in quattuor facultates, servatur quidem, attamen philosophorum ordo respectu disciplinarum illum constituentium varietatis et diversitatis in quattuor classes distribuitur, quae sunt: 1) classis philosophico-mathematica, 2) classis doctrinas de rerum natura complectens sive physica, 3) philologico-historica et 4) technologico-oeconomica.

Sunt omnino 23 professores ordinarii, 3 extra ordinem, inter quos etiam est prosector.

In ordine medico sunt 4 professores ordinarii, 1) anatomiae, physiologiae et medicinae forensis; 2) pathologiae, semiotices, therapiæ et clinices; 3) diæteticae, materiae medicae, historiae artis medicae et litteraturæ medicæ; 4) chirurgiae et artis obstetriciae; (cujuſque merces annua 2000 rubelorum). Porro 5) professor extraordinarius artis veterinariae (ejus merces
1500 rubeli); et 6) prosector, etiam professor extra ordinem (ejus merces 1000 rubeli).

Adnot. Quae sub no. 4 et 5 occurrant professoris partes, alio modo distributae sunt anno 1804, ubi fusius de hac re.

Philosophorum ordinis classis physica constat 1) ex professore physicae tum theoreticae tum applicatae; 2) ex professore chemiae et theoreticae et applicatae, et 3) ex professore historiae naturalis in genere et botanices in specie.

Instituta huc pertinentia sunt:

1) Theatrum anatomicum, curante anatomicae professor, cujus adjutor est prosector.

Theatro singulis annis destinati sunt 300 rubeli, ad sustentanda autem praeparata et anatomeca et pathologica 1000 rubeli. Collectioni rerum pathologicarum praeest professor pathologicae.

2) Institutum medico-clinicum, moderante professore therapiae et clinices.

3) Institutum chirurgico-clinicum, curante chirurgiae professore.

4) Institutum obstetricium, duce professoris artis obstetriciae.

Quibus institutis quotannis 7500 rubeli sunt destinati.

Porro collectio apparatum physicae, cujus
annuus reditus 1500 rubeli; laboratorium chemi-
sum, cujus reditus 1200 rubeli, museum rerum
naturalium cum 1000 rubelis et hortus botanicus
cum 1200 rubelis. Ad hortulanum et duos ope-
rarios sustentandos praeterea 800 rubeli sunt as-
signati.

Denique §. 112 praecipit, ut cum instituto,
ubi studiosilavari ac naturae possunt, conjungatur
alio, quo asphycticorum cura geratur, praeside
therapiae professore.

§. 150. Ad excitanda ingenia ab universi-
tate quovis anno quaestiones cum praemio propo-
nuntur, ad quas illis tantummodo respondere li-
cet, qui albo academicco sunt inscripti. His praem-
iis solvendis destinati sunt 500 rubeli.

De diversis gradibus, quos in hac musarum
sede adipisci possunt, sic constitunt leges:

§. 72. Universitas impertit duos superiores
gradus academicos, supremum doctoris, et se-
cundum magistri, per omnes quatuor ordines.
Quibus exceptis tertius adest illis, qui muneri
cuidam obeundo pares sunt, candidati gradus,
qui in ordine theologorum, jurisconsultorum et
philosophorum occurrit, non in ordine medico-
rum, quia medico leviter docto hominum vita
credi non potest.

§. 73. Doctoris gradum in hac universitate
(excepto casu, quem §. 78 commemorat) nemo consequi potest, nisi praegressa magistri dignitate. Magistri gradum adipiscitur superato examine severo et dissertatione, a respondente ipso exarata, publice, praeside promotore, defensa. Ut quis doctoris gradu ornetur, oportet novum et severius examen subeat, tunc per tres sequentes dies scholas publicas habeat de re quadam, a facultate praescripta, denique dissertationem propria Marte elaboratam sine praeside publice defendat.

§. 75. Examini solemni ad magistri gradum accipiendum praemittitur tentamen ab ordinis decano instituendum, ad quod sibi adjungere debet unum vel plures professores philosophorum ordinis, qui disciplinas, quae auxiliares dici possunt, tradunt. Tentaminis eventum refooter decanus ordini, qui ignaros repellat.

§. 76. Examen, quod praecedere debet, antequam gradus superiores academici obtineri possunt, hoc modo est instituendum. Ex quoque genere disciplinarum ad hunc ordinem pertinentium certus numerus quaeestionum, quae celandae sunt, litteris mandatur. Ex his quaeestionibus sorte eliguntur duae pro magistri, quatuor pro doctoris gradu adipiscendo, de quibus diligenter et accurate, qui examinari velit, est percunctandus.
Tunc illi respondendum est ad quaestiones, quas professores pro lubitu proponunt, et denique ae-
qualis numerus quaestionum sortitarum traditur
examinando, ut illas praesente ordinis membro
in conjugavi separato elabore.

Ad praecavendum, ne vel ira vel gratia tenea-
tur ordo, exceptis facultatis membris, duo univer-
sitatis consilii membra sorte electa, tamquam cete-
rorum ordinum legati examini adesse debent. Cui-
quae facultati licet, cum praeceptor examinat
con-
jungere alias exercitationes practicas.

(Quas medicorum ordo praecepit, videbis
initio anni 1805 relatas).

§. 77. Quisque ordo, superato examine et
dissertatione publice defensa, confert gradus
academicos per promotorem ab ipso constitutum,
qui decanus est, et hujus rei fidem facit litteris
sigillo facultatis munitis. Decanus etiam dispu-
tationi pro magistri gradu obtinendo praeesse solet.

§. 78. Ceteroquin cuvis ordinu licet con-
sentiente universitatis concilio, viros cognitis
de litteris promovendis meritis, qui vel in
regionibus exteris, vel in Imperio Russico vitam
degant, et scriptis editis famam non mediocrem
acquisiverint, vel in munere publico fungendo
insignes sese praestiterint, doctores honoris cau-
sa, ut dicitur, pronunciare.
§. 80. Disputationes pro gradu magistri et doctoris impetrando ex communi praecepto latine habentur, attamen facultati licet, ratione litterarum habita, veniam dare ab ipsa petitam, disputationis lingua germanica instituendae.

§. 81. In omni publica disputatione postillos, qui a respondentе rogati adversarii partes susceperunt, inter quos unus saltem ordinis professor esse debet, cuique licet extra ordinem sua proferre argumenta.

§. 82. Quisque chirurgus et pharmacopola, item quaeque obstetrix a medicorum ordine probari potest, quo veniam artis suae libere exercendae accipit. Chirurgi et pharmacopoulos, qui examen pro candidati gradu sibi conciliando superant, consentur 12mo dignitatum ordine. Obstetrici autem accipient litteras, quibus veniam artis suae exercendae illis datum esse testatur, commendantur ad instituendas obstetricas ruriviventes, et jure suo munus obstetricis circularis possunt ambire.

Ex paragraphis de scholis habendis haec afferre liceat.

§. 89. Si auditorum numerus in schola quadam non ad sex adscendit, professoris non est eam habere, sed tempus ad aliam magis frequentatam conferre potest.
§. 90. Ut omnes quam diligentissime electi professores eo magis incitentur ad provinciam iis demandatam, quam maxime fieri possit, excolendam, et vitam academicam illis disciplinis, quas profiteantur, vovendam, nemini professorum licet scholas indicare de rebus, quae ad ordinem, cujus est professor, non pertinent, sed omnes sui ordinis doctrinas docere potest, hac solummodo sub conditione, ut partes suas, a quibus nomen fert ipsius munus, non negligat.


§. 91. Universitatis concilium jus et potestatem habet veniae docendi res in certo ordine, vel classe, gradu quodam academicos ornatis, qui professores non sunt, concedendae. Ad impe-trandam hanc veniam ex lege opus est, ut, excepta dissertatione inaugurali, aliam pro venia legendi publice defendat.

§. 93. Universitas ferias agit bis quotannis per totum mensem Januariam et totum mensem Julium.

1803.

Rector primo semestri Parrot, secundo Balk.
Ordinis medicorum decanus Styx.
Primo semestri spatio huc evocati sunt Henricus Fridericus Isenflamm *) ad susciendum munus professoris anatomiae, physiologiae et medicinae forensis, et Michael Ehrenreich Kauzmann **) ad munus profess

Diss. inaug. de absorptione morboa. Erlangae 1791. 8.
Diss. continens nonnulla de motu linguae. ibid. 1793. 8.
Programma, descriptio foraminum, fissurarum et canalium capitis ossei. ibid. 1795. 8.
Diss. continens brevem descriptionem sceleti humani variis in aetatibus. ibid. 1796. 8.


Diss. inaug. de novo trepanationis instrumento, cum tab. aen. Erlangae 1802, 8.
ris extra ordinem et prosectoris subeundum. Uterque scholas secundo semestri ineunte incipit.


Denique codem temporis spatio hortus Pi- stohlkorsiensis emitur, ut ibi hortus botanicus aedificetur.


Sub anni fine 14 arti medicae hic incumbunt. 1804.

Rector primo semestri Balk, secundo Ga- spari.

Ordinis medicorum decanus primo semestri S t y x, secundo Balk.

Munus professoris chirurgiae, a quo ars ob-
stetricia ex statutis cum illo conjuncta separatur, die 30 Septembris traditur Kauzmanno, cujus locus, professoris extra ordinem et prosectoris, die 13 Octobris mandatur Ludovicoco Aemilio Cichorio. *) Artem obstetriciam autem docendi officium imponitur muneri professoris artis veterinariae, quod extra ordinem quidem ordinarium facere decernit Universitatis concilium die 31 Octobris, si Deutsch, Erlangae professor, illud suscipiat. Quae omnia cum a superioribus confirmarentur, die 26 Novembris novum munus professoris ordinarii artis obstetriciae et veterinariae desfertur Christiano Frederico Deutsch **). — Scherer, cui munus

*) Ludovicus Aemilius Cichorius, natus Lipsiae die 7 April st. n. 1770, ibidem litteris incubuit, Phil. mag. et D., Med. baccalaureus. Med. et chir. Dr.


Einige Bemerkungen über die Racen unter den Thieren, p. 175 — 180.


Diss. inaeg. de graviditate abdominali, singulari observatione ad tab. IV. aeneas illustrata, cum quibusdam ad historiam litterariam additamentis, huc facientibus. Halae 1792. 4. p. 46.

professoris in academia Petropolitana offertur, petitam muneres vacationem die 14 Septembris impetrat, cujus cathedra traditur Davidi Hieronymo Grindel, Dr. et pharmacopoleae Rigensii.


Theatrum anatomicum vicarium etiam secundo semestri aperitur, in quo novem corpora mortua dissecantur. Collectio et anatomica et pathologica nonnullis gaudet praeparatis.

Existit etiam hortus botanicus, et laboratorium chemicum cum apparatibus quibusdam.

Anni decursu unus in examine non satisfaciens ordini repellitur; uni praxin medicam sub conditionibus exercendi (quem subchirurgum vocant), tribus autem medicinam libere factitandi venia conceditur, porro 2 magistros, doctorem medicinae et doctorem medicinae et chirurgiae creat medicorum ordo.

Numerus eorum, qui in hac universitate ar-
ti salutari operam dant, sub anni fine est 21, 1805.

Rector primo semestri spatio Gaspari, secundo Parrot.

Ordinis medicorum decanus primo semestri Balk, secundo Isenflamm.

Incante primo semestri scholas suas incipiunt Cichorius et Grindel, (qui in suscipiendo munere edit libellum: Versuch über die Blausäure. Rigaee), secundo autem Deutsch suas.

Quae ordo medicorum de examinibus proposit, a Superioribus confirmantur die 6to Februarii. Sunt autem haec:

1) Ad magistri gradum accipiendum loco dissertationis conscribendae et defendendae sufficit disputatio de thesibus, quas ordo proponit. Ceterae, quas statuta jubent, res immutatae restant.

2) Pro tribus scholis, a doctorando habendis, substituuntur haec:

a) Pars quaedam corporis humani, ab ipso praeparata (in re difficiliore prosectoris auxilium exorare licet) praelectione anatomica publice est explicanda.

b) Publice etiam sectionem cadaveris, consulto vulnerati, instituito, et quod repertum est, adjecta sua sententia de haec re, elaborato (quod visum repertum vulgo dicitur); si cadaver desit
judicium ferre debet de casu singulari hunc in finem sibi proposito.

c) Denique curare debet aegrotum in instituto clinico (utrum in medico, an chirurgico, an obstetricio, ipsi eligere licet) per duas vel tres hebdomades.

Ex decreto ordinis medicorum ad examen pro gradu etiam professor chemiae et pharmaciae adhibendus est.

Institutum medico-clinicum adhuc in domo privata, institutum chirurgio-policlinicum mense Aprili aperitur, et sub anni exitum etiam institutum obstetricicum vicarium.

Collectio rerum anatomicarum et pathologicarum emtione amplius 500 praeparata sibi parat, neque tamen jam hoc anno in novo theatre colloocari licet. Ad collectionem rerum chirurgicarum condendam assignantur 4000 rubelorum, e pecunia, ex annuis reditibus reliqua.

Hoc anno medicus dentarius et alius, qui veniam petebat, cum in examine non satisfaciant, repulsam ferunt; contra venia sub conditionibus duobus et praxin libere exercendi potestas quattuor juvenibus conceditur; gradum pharmacopoeiae accipit unus, magistri quinque, med. doctoris duo, med. et chir. doctoris tres, denique 2 absentes med. et chir. doctores creantur.
Sub fine anni 19 medicinae studiosi adsunt. 1806.

Rector primo semestris patro Parrot, secundo Meyer.

Ordinis medicorum decanus primo semestri L. senflamm, secundo Deutsch.

Suadente medicorum ordine universitatis consilium die 28 Februarii decernit, ut professor historiae naturalis et botanices, sicut pharmaciae professor, qui hucusque semper ad examinandos illos, qui quendam pharmaceutices gradum ambiabant, adhibiti sunt, in posterum, cum his in casibus exploratorum sint principes, ordinis membrorum habeantur et locum cum suffragio in ordine medicorum teneant, si examina ejusmodi sint instituenda.

Decretum Imperatoris die 19 Maji editum universitati, quod optaverat, annos reeditus numerata pecunia promittit, et praedia, illi data, adimit.

De Rosenkampf, a consiliis status, universitati hortum dono dat, in quo nunc hortus botanicus aedificatur.

Cum annui reeditus universitatis non omnino sint consumti reliqua pecunia 4000 rubelorum ad condendam collectionem rerum naturalium et 1500 rubeli ad constitendum institutum obstetricium destinantur.
In theatro anatomico, recens exaedificato, collocatis ibi praeparatis, incipient die 5 Februarii praelectiones, ad quas invitat Isenflam programmat supra commemorato. — A directore instituti medico-clinici, Balk, typis divulgantur: Gesetze für das medicinische Klinikum und für die Studierenden der Medicin, welche dasselbe besuchen. Dorpati 1806. 8. p. 29. —

Institutum chirurgico-clinicum inde a die 21 Februarii, non solum policlinicum est, sed in cubiculis mercede conductis 6 lecti ad aegrotos reiciendos sunt destinati. — Instituto obstetricio adigitur obstetric artis suae gnara, quae ibidem habitans rerum necessariarum curam gerat.


Sub anni fine 38 medicinae studiosi in hac universitate degunt.

1807.

Rector per totum annum Meyer.

Medicorum ordinis decanus primo semestri Deutsch, secundo Styx.
Ordo die 14 Decembris decernit professorem chemiae et pharmaciae etiam ad examen pro venia practicandi adhibère, sicuti jam in examine pro gradu obtinendo mos erat.

Versus anni finem multi aegroti ex militibus, urbem transeuntibus, hic manent, et in institutis clinicis, hunc in finem amplificatis, recepti curantur, ducibus Balk et Kauzmann; etiam Styx et Isenflamm feriis operam suam offerunt militibus medendo. Sequente anno Imperator comprobationem Suam sibi parasse operam directorum, Balk et Kauzmann, palam fecit, cum Ipsi placet cuique annulum adamantibus ornatum dono dare. Insuper pecunia ab universitate in alendis et curandis militibus consumta reddita est.

Superatis examinibus hoc anno 5 pharmacopolae sunt nominati, 4 praxeos liberae venia data, et absens med. et chir. doctor creatus.

Juvanes 31 sub anni fine artis salutari incumbunt. 1808.

Rector primo semestri Meyer, secundo Deutsch.

Ordinis medicorum decanus primo semestri Styx, secundo Balk.

Consilium, quo modo clinicum bene instituatur, una cum sumptuum indice jussa Superiorum delineatum, mutatis nonnullis rebus, comprobant
Curatoris litterae, et aedificium recens exstructum mense Julio directoribus institutorum clinicorum traditur, qui scholas ibidem incipiente secundo semestri aperiunt. In sectione tum medica tum chirurgica decem lecti aegrotis recipiendis sunt destinati, in sectione obstetricia 5 lecti.

Cum nonnulli medici ex regionibus exteris ad munera medicorum militarium obeunda aecessiti, ut magis excolerentur, jussi sint huc se conferre, ubi sumptibus Imperii alerentur, universitas rationem de methodoillos instituendi et sustentandi die 4to Novembris conscribit, de qua comprobata ab Imperatore plura dicemus sub sequente anno.

Petropoli constitutum est concilium ad tollendas difficultates exortas diversitate examinum medicorum, quae vel a suprema rerum medicarum administratione, vel ab universitatibus instituerentur, et decretum die 22 Augusti 1808 editum constituit: Cum universitatum instituta clinita sint nimis parva, illi, qui Imperii sumptibus in universitatibus medicinae operam dant, superato cursu theoretico et examine, per anni spatium nosodochium majus frequentanto, ubi candidatorum nomine munere fungantur. Qui vero suis sumptibus medicinae incumbebant, statim doctores pronuntiari possunt, sed ut ad munus
quoddam Imperii admittantur, illis etiam opus est per anni spatium institutione practica in nosocomio frui.

Venia sub conditionibus practicandi non conceditur; qui hanc antea accipiebant, vel candidati nomine in nosocomio per annum sunt adhibendi, vel denuo examinandi.

Sine praegresso examine promotio ne fiat.

Universitati illos tantummodo examinare et doctores creare licet, qui totum studii cursum ibi conficiabant.

Superatis examinibus medicorum ordo anni decursu 4 juvenibus veniam praxeos medicæe liberram concedit, pharmacopolam, 5 magistros, 3 med. et chir. doctores prouniat, etiam duo absentes med. et chir. doctores creantur.

Anni fine medicinae studiosorum numerus 42.

1809.

Rector per ambo semestria Deutsch.

Ordinis medicorum decanus primo semestri Balk, secundo Styx.

Mense Aprili Kauzmann missionem rogat, promittens, se per anni spatium adhuc scholas suas habiturum esse, ut universitati satis sit temporis vacuo muneri aliquem praeficiendi. — German moritur mense Novembri, et, quam
diu munus professoris botanices et historiae naturalis vacat, Grinda el scholas botanicas suscipit, et Ulprecht, collectionis rerum naturalium inspector, ad alias lectiones de historia naturali habendas sese offert.

In novas universitatis aedes mense Augusti immigrant universitatis cancellariae, etiam collectiones ibi collocandae hoc anno transferuntur.

Mense Januario adveniunt 33, qui sumptibus publicis arti medicae hic operam dent. Cuique per annum 402 rub. 92½ cop. destinati, quam summam Imperator clementissimus 50 rubelis auxit. Universitatis, quae totam pecuniae vim accipit, est prospicere non solum eorum institutioni, sed etiam rebus ad vitam necessariis, quam ob rem curat, ut commune domiciliaum et victus paretur pro 300 rubelis cuique quotannis solvendis, duobus autem maritis pecunia ipsis destinata per menses traditur, ut ipsi necessaria sibi parent.

In studiosorum numerum receptos ordo medicorum, adhibitis etiam chemiae et botanices professoribus, examinat, illisque praescribit, quas praelectiones frequentent.

Etiam in lingua rossica et latina, quarum paene imperiti erant, instituendi sunt; alteram illos docet Glinka, prof. litteraturae rossicae, al-
teram Hezel, exegetices et linguarum orientalium professor, qui sponte operam suam in hac re offerebant, nam in omnibus rebus gratis eruduntur. Undecim vero eorum tam imperiti et hebetes erant, ut nulla spes,illos ad munera obeunda excoli posse, adesset, quam ob rem, re Superioribus indicata, in patriam reverti jussi sunt; quisque autem viaticum 50 aureorum (Ducatorum) accepit; unus vero ita se gesserat, ut trans Imperii fines mittendus esset. Qui omnes undecim amoti sunt mense Majo; advenerunt vero alii duo mense Aprili et octo mense Augusto.

Mox melius visum est omnibus pecuniam tradere, ut sibi ipsi res necessarias compararent.

Secundo quoque mense eorum examina instituebantur, et de successu, quo scientias et linguas tractarent, et de moribus illorum, universitatis Curator per litteras certior factus est. Sed ultima hujus anni relatio hanc fert sententiam: ex omnibus per totum annum institutis examinibus elucet, maximam partem, ut videtur, mediocratis gradum vix superaturam esse, cujus rei causae praecipue in eo quaeerendae sunt, quod illis doctrinae scientis medicis praemittendae, sicut linguae paene ignotae sunt, et quod ex modo memorata inscientia exorbitur necessitasillos multis lectionibus onerandi.
Currente anno, superatis examinibus, duobus venia praxin libere exercendi datur, pharmacopolum, pharmaciae candidatum, 3 magistros totidemque med. et chir. doctores creat medicorum ordo, qui omnes hujus universitatis alumni sunt.

In anni fine 86 adsunt qui medicinae incumbunt.

1810.

Rector primo semestri Deutsch, secundo Grindel.

Ordinis medicorum decanus primo semestri Styx, secundo Deutsch.

Kauzmann finito primo semestri missionem petit et accipit, etiam Isenflament, qui, mense Junio profiscendiveraque accepta, iter in Germaniam facit, inde die 10 Octobris missionem rogat. — Balkin se suscipit clinicum chirurgicum moderandum, et Cichorius collectionem anatomicam curandum et scholas anatomicas necessarias habendas. Weinholdt, D. medicus Misnae, designatur chirurgiae professor, et Carolus Fredericus Ledebour, D., botanices demonstrator in universitate Griphiae, professor historiae naturalis in genere et botanices in specie, qui ambo se huc venturos esse promittunt.

Mense Majo quaerit universitatis Curator,
num et quomodo fieri possit, ut complures eorum, qui Imperii sumptibus medicinae incumbant, et, funditus sublata illa medico-chirurgiae academiae parte, quae Moscoviae erat, nunc in universitates Imperii sint distribuendi, Dorpati recipientur? Cum eorum numerus permagnus esse dicatur, eorum adventum deprecatur ordo, ob nimias angustias instituti clinici et theatris anatomici. Sed 13 alumni, ex universitate Vilnensi dimittendi, a nostra recipiendi, et similis, quo ceteri Imperii alumni, modo sunt alendi instituendique.

Doctores tum medicinae, cum medicinae et chirurgiae, sicut etiam physici, vel qui dicuntur rerum medicarum administrationis inspectores latine sunt examinandi, ceteris autem in examine respondere licet in lingua quacunque in Europaeis regionibus usitata (art. III.); attamen omnes, exceptis obstetricibis, medicis dentariis et oculariis, in lingua latina ita versati esse debent, ut pharmacopoeas vertere, et formulas medicas una cum praescriptione, quomodo adhibenda sit medicina, integris verbis latine ex grammaticorum legibus praescribere valeant (art. V.). De examine chirurgorum, medicinae doctorum, medico-chirurgorum, sicut etiam medicinae et chirurgiae doctorum agit articulus sextus, cujus

§. 1. Disciplinas, in quibus ad modo nominatos gradus accipiendos examen institui debet, enumerat; sunt autem: 1) mineralogia, 2) botanica, 3) zoologia, 4) physica mathematica, 5) anatomia, 6) physiologia, 7) chemia, 8) pharmacia, 9) pathologia, 10) therapia, 11) pharmacologia, 12) ars formulas medicas conscribendi, 13) chirurgia, 14) ars obstetricia, therapia morborum parturientium, puerperarum et infantium, 15) medicina forensis et 16) politia medica. Annotationibus paraprapho juncta addit, cum historia naturalis, praecipue autem mineralogia et zoolo-
gia, sicut etiam physica mathematica, magis ad disciplinas medicinae propaedeuticas pertineant, per se patere, examen praecipue de rebus, quae relationem quandam cum medicina habeant, esse instituendum.

§. 2. Cum disciplinae medicae et chirurgiae vinculo arctissimo inter se junctae sint, ab indigena et ab externo, qui chirurgi gradum ambit una cum venia omnes morbos, tum externos, tum internos, sicuti medicinae doctori licet, curandi, postulatur, ut in disciplinis supra nominatis examen maxime severum superare possit. Quamvis enim chirurgi et medicinae doctores in Rossia inferiorem medicorum classem constituunt, tamen a superiore classe, nimirum medico-chirurgorum et med. et chir. doctorum, quoad scientiam in eodem tantum differunt, quod nullam gravioris momenti operationem chirurgicam in vivis hominibus instituunt, quod ab his requiritur. Ceteroquin illi etiam scire debent, quomodo et quando instituendae sunt omnes operationes chirurgicae.

§. 3 ad 8 usque accuratius definiunt, quae praestanda sint ad quemque gradum accipiendum.

§. 8. Cum in Rossia med. et chir. doctoris gradus supremus sit in arte salutari, ad quem adscendere modo possunt medici peritissimi. qui cum uberiore hujus scientiae doctrina magnam
 experientiam in operationibus instituendis, com-
pluribus aegrotis bene sanatis comprobatis, con-
jungunt, et cum nemo, qui ex terris externis ad-
venerit, dexteritatem suam in operationibus in-
stituendis inter examen propter temporis augusti-
am demonstrare possit, ille, superato exa-
mine, donec operationibus institutis notus fue-
rit, doctoris medicinae gradum accipit, testimo-
niis autem de operationibus felici cum successu
factis, quae dexteritatem ejus pro- 

§. 10. Chirurgi et medico-chirurgi, mune-
re quodam publico fuggentes in locis ab academia
medico-chirurgica et universitatibus remotis, qui
sine difficultate a statione sua decedere non pos-
sunt, ut se tentandos in academia aut universi-
tatibus offerant, accipient exoptatum gradum,
chirurgi medicinae doctoris, medico-chirurgi me-
dicinae et chirurgiae doctoris, sine praegresso
examine his sub conditionibus, ut: 1) Afferant
testimonia, quae demonstrant illos officia sua
sancte et studiose praestitisse et artem suam in
curandis morbis omnis generis comprobasse. 2)
Ad quaeestiones duas gravioris momenti ab aca-
demia vel ab universitate illis propositas ita re-
pondeant, ut omnibus satisfaciant. 3) Tradant
dissertationem haud levem, ab ipsis elaboratam
(chirurgi medicam, medico-chirurgi medico-chirurgicam), aut, quod melius est, descriptionem medico-topographicam loci, quo degunt, rerumque naturalium ibi occurrentium, aut denique opus medicum non inutile, et quod mereatur, ut doctorum animos in se convertat, in vulgus edant.

Articulus septimus agit de examine medicorum obstetriciorum, obstetricium et physicorum, vel medicorum foresium, qui nunc nomine inspectorum administrationis rerum medicarum noti sunt, art. 8 vus de medicorum oculariorum et dentariorum examine, nonus de examine veterinario, et articulus decimus de instituendo examine eorum, qui gradum quendam in arte pharmaceutica obtinere cupiunt, nimirum pharmacopoeorum ipsorum, substitutorum et auxiliariorum.

Adnot. Obstetrices et pharmacopoeos auxiliarios explorare licet administrationi rerum medicarum, quae tunc curat, ut iis testimonium gradus accepti, litteris consignatum, vel ab academia medico-chirurgica, vel ab universitate mittatur.

Quibus omnibus sic constitutis, tentamen et examen pro magistri gradu sublata sunt, et examine superato adhuc opus est, ut candidatus de parte quadam corporis humani scholam anatomi-
cam et physiologicam habeat, operationem chirurgicam in cadavere instituat, et pro gradu doctoris insuper, ut duas quæstiones per litteras solvat, denique ut dissertationem perficiat et publice defendat.

Ad hoc usque tempus modo chemiae et pharmaeæ professor in examinibus adhibebatur, qui in examine pro venia præxæos etiam de re botanica quæstiones proponebat, quæs in examine pro gradu doctoris historiae naturalis professor ferebat, sed nunc medicorum ordo decernit die 19. Septembris, ut ad quodque examen non solum professores modo nominati, sed etiam physices professor advocetur.

Hoc anno medicorum ordo medicææ et chirurgiae doctorem, porro pharmacopolam creat, denique tribus pharmacopoeis auxiliariis et uni substituto, ab administratione rerum medicarum per Livonianam examinatis, tradit accepti gradus testimonia.

In anni fine 92 juvenes arti medicae operant.

1811.

Rector integro anno Grindel.

Ordinis medicorum decanus primo semestri Deutsch, secundo Balk.

Cum Weinholdt, D., mense Februario se
venturum neget, Kauzmann rogatus officia muneris, quo abdicavit, rursus per semestre spatium suscipit, et finito semestri universitas illum remuneratur dimidio annui professoris ordinarii salarii. Sub finem primi semestris Joachmann, med. et chir. Doctor, hujus universitatis alumnus, ex terris exteras redux factus, invitatur, ut privatim docentis nomine praelectiones chirurgicas aperiat; alumnorum Caesareorum hic excolendorum respectu habito, annua merces (si Superiores annuant) 1500 rubelorum illi destinatur, hac quidem sub conditione, ut dissertationem pro venia legendi exhibeat. Ab initio secundi semestris praelectiones suas incipit.

Institutum chirurgico-clinicum, et collectionem instrumentorum et apparatum chirurgicum dirigit Balk. — Cichorius etiam hoc anno pergit necessarias scholas habere usque ad adventum designati professoris anatomiae, physiologiae et medicinae forensis, Caroli Friderici Burdach *), qui die 4to Septembris scho-

*) Carolus Fridericus Burdach natus Lipsiae 1776 ibidem studiis incubuit, med. doctor, 1800 privatim docens, prof. extraord. 1806.

Diss. observ. de apoplexia per epilepsiam soluta. Lips. 1796. 4.
Diss. commentarii in Hippocratis lb. 4. de morbis epidemicis. Lips. 1798. 4.

Diss. Scriptorum de Asclepiade index. Lipsiae 1800. 4.

Eugon, oder über Impotenz und Schwäche der Zungenskraft, und die sicherste Methode sie zu heilen, aus dem Französischen. Leipzig 1804. 8.
Beträge zur näheren Kenntniss des Gehirns in Hinsicht auf Physiologie, Medicin und Chirurgie. 2. Theile. Leipzig 1806. 8.

Dispensatorium für die Chursächsischen Lande, oder Dr. Ph. J. Piderit pharmacia rationalis, Deutsch bearbeitet, und vornehmlich zum Gebrauch für Aerzte, Wundärzte und Apotheker in den Chursächsischen Landen erläutert u. s. w. Leipzig 1806. 8.

Mense Januario adveniunt 12 alumni Caesarei, qui ab universitate Vilnensi hue transpositi, annua stipendia ab Imperatore in nummis argenteis ipsis assignata, hic etiam accipiunt, quorum duo mense Septembri ob labefactatam valitudinem dimittuntur accepto largo viatico, ut in patriam redire possint, tertius autem removetur.

Currente anno medicorum ordo tribus veniam libere praxin exercendi concedit, 7 med. doctores, 3 med. et chir. doctores et absentem med. doctorem pronuntiat, uni substituto, 3 pharmacopoeis et 9 pharmacopoeis auxiliariis, quas administrationes rerum medicarum examinaverunt, litteras graduum testes tradit.

Programma, quaestitionum de natura causticorum specimen. Lipsiae 1807. 4.
Der Organismus menschlicher Wissenschaft und Kunst. Leipzig 1809. 8.
Encyclopaedia der Heilkunde und Naturwissenschaft. 5 Bände. Leipzig 1810 — 12. 8.
Anni fine 84 juvenes hic commorantur ad
discendam artem salutarem.

1812.

Rector primo semestri Grindel, secundo
Parrot.

Ordinis medicorum decanus primo semestri
Balk, secundo Burdach.

Ex litteris a professorum concilio ad decanum
medicorum ordinis die 9. Aprilis datis Joch-
mann, confirmatus privatim docens, constitui-
tur vicarius director instituti chirurgico-clinici,
et provehendus erit ad gradum professoris ordinarii,
si magis meritus fuerit de universitate.

Alumnorum Caesareorum 30. mense Majo, et
reliqui 9 mense Octobri, ab ordine medicorum
examinati, et, exceptis duobus (quos chirurgos
nominare non potuit ordo, quia non satisfaciebant
in respondingo) apti inventi ad munera illis desti-
nata obeunda, dimittuntur. Quorum priores tri-
ginta Superiorum jussu ad exercitum se confere-
bant, posteriores novem autem ad curandos ae-
grotos milites in nosocomii, quae Rigae sunt
estructae. Ad quem finem etiam mense Septem-
 bri provocati ab urbis Rigae praefecto militari
(Kriegsgouverneur) E s s e n l, sedecim eorum,
qui suis summibis hic medicinae incumbunt, (in-
ter quos 3 doctores modo creati), voluntarii illuc
mittuntur, praemissa singulare institutione ad ordinis membris exhibita, ad medicinam in nosocomiiis militaribus exercendam. Undecim medicinae studiosi (de Baer, Brosse, Glaser, Hennell, Hensell, Jaenisch, de Koehler, Melart, Riesenkampff, Struve, Weisse) anni fine, ad quod tempus usque medicorum officia se praestituros esse pollicii sunt, ab universitate revocati, mensse Januario 1813 Dorpatum redeunt, ut cursum medicum absolvant, testimoniis honorificis supremini doctoris nosocomiorum-militariurn, quae tunc temporis Rigae erant, ornati.

Sub anni finem etiam Dorpati nosocomium militare ad tempus instituitur, quod tria millia aegrotorum recipere potest, in quo etiam Balk, Jochmann et Styx, et his ducibus, plures studiosi aegrotis medendi curam gerunt. In sectiones nosocomii, quas dirigunt modo nominati professores, a die 19. Decembris inde ad 6. Junii usque sequentis anni recepti sunt 1610 aegroti, et quidem in sectionem Balkii 769, Jochmanni 584 et Styxii 257.

Hoc anno medicorum ordo 24 medicinae doctores et unum medico-chirurgum creat, medicinae doctorem absentem pronuntiat, medicum ocularium probat, 44 juvenibus veniam praxin libere exercendi concedit, 4 obstetricibus, uni pharma-
copoeo auxiliario, 5 substitutis, et duobus pharmacopolis hic et duabus obstetricibus et 3 pharmacopoeis auxiliariis ab rerum medicarum administrationibus examinatis testimonia accepti gradus tribuit. Duo autem qui praxeos liberae veniam petunt, non satisfacientes repelluntur.

Anni fine 51 juvenes medicinae studiosi adsunt.

1813.

Rector primo semestri Parrot, secundo Styx.

Ordinis medicorum decanus primo semestri Burdach, secundo Deutsch.


Anni decursu creati sunt 3 med. doctores, med. et chir. doctor, unus veniam praxeos accipit, pharmacopoeus auxiliarius et 5 pharmacopo-
iae, denique ab administrationibus medicis ex-aminati, obstetrix, 4 pharmacopoei auxiliarii, 3 substituti, et pharmacopola accipiunt litteras, quae gradus in illos esse collatos, demonstrant.

Anni fine 77 arti salutari incumbunt.

1814.

Rector primo semestri Styx, secundo Rambach.

Ordinis medicorum decanus primo semestri Deutsch, secundo Styx.


te, cathedra professoris chemiae et pharmaciae vacuaturatitur Ferdinando Giese, Charcovieae professori, quod die 26. Octobris confirmatur.

Die 19. Junii decernitur, sicut in exteras universitatibus fit, ita hic etiam doctores artis obstetriciae, praemissio singulari in hac arte examine, creare et hunc titulum cum illo doctoris medicinae conjungere.

Decretum Administrorum concilii die 16 Iulii datum : in examinandis pro venia praxeos medicis bello captis, qui testimoniiis ex terarum universitatum instructi cives Rossici fieri, et stipendia merere cupiunt, exceptio a rationibus generalibus supra allatis admittenda est; sunt enim non in disciplinis medicinae auxiliariis, sed modo in anatomia, physiologia, chirurgia, pathologia, therapia et pharmacologia examinandi, tunc iis demonstratio anatomica habenda et operatio chirurgica instituenda est.

Currente anno medicorum ordo creat 9 med. doctores, med. et chirur. doctorem, 2 artis obstetriciae doctores, etiam absentes 2, alterum med. doctorem, alterum med. et chir. doctorem. Medicus dentarius, obstetrix, 2 pharmacopoei auxiliarii, 4 substituti et 6 pharmacopoleae, item ab administrationibus medicis examinati, 9 obstetrices, 5 phar-
macopoei auxiliarii, 2 substituti, 2 pharmacopoleae accipient litteras graduum in ipsos collatorum testes.

Anni fine 76 juvenes hic commorantur medicinae operam navantes.

1815.

Rector per totum annum Rambach.

Ordinis medicorum decanus primo semestri Styx, secundo Balk.

Munus professoris extraordinarii et prosectoris vacat. Prosectoris negotia interim chirurgus Wehrmann persicat.

Imperator augustissimus dignatur professores Hezel, Morgenstern, Styx, Balk et Moier, quorum duo priores alumnos Caesareos linguam latinam docuerant, tres posteriorum sauciator milites in nosocomiiis, quae Dorpati anno 1813 erant, curaverant, annulis adamantibus ornatis remunerari, porro medicinae studiosos in nosocomiiis modo nominatis maxime diligentes, Diedrich, Gauger, Glaser, Hagen, Kleinenberg, Parrot, Schmidt, Stubbe, Wernich horologiis aureis.

Administrorum concilii decretum constituit, ut in posterum nemini studiosorum absoluto cursu academicoco gradus medicinae et chirurgiae doctoris tribuatur, sed medicis experientissimis tantum.
Anni decursu medicorum ordo 23 medicinae doctores (inter quos 3 etiam artis obstetriciae) et duos absentes medicinae doctores pronuntiat, tribus veniam praxin libere exercendi concedit, porro dibus pharmacopoeis substitutis, et uni pharmacopoeas, denique ab administrationibus medicis exploratis, 10 pharmacopoeis auxiliariis, 4 substitutis et uni pharmacopoeas litteras hujus rei testes tradit. Unus qui praxin liberam petit, non satisfaciens in examine repellitur.

Anni fine numerus eorum, qui medicinae operam dant, est 75.

1816.

Rector primo semestri Rambach, secundo Stelzer, qui die 13. Decembris munus tradit prorectori Giese.

Decanus ordinis medicorum primo semestri Balk, secundo Deutsch.

Imminuto valore syngrapharum mensae publicae, omnia instituta nummorum penuria pre- muntur. Ad illa, quantum fieri potest, sustenenda jam utuntur pecunia ex aliis rebus compar- sa. Quam ob rem decernit professorum concili- um die 1. Februarii: In institutum medico-clini- um nullus aegrotus, qui sumptu publico susten- tandus est, in praesentia recipitor.

Decretum die 7. Februarii promulgatum con-
stituit, ut pharmacopolas non amplius ab administrationibus rerum medicarum examinari liceat. Pharmacopoeis auxiliariiis exactis tribus annis ad gradum substitutorum, substitutis autem interjecto anno ad pharmacopoleae gradum evehii possunt. — A supremo collegio rerum scholasticarum praescriptur facultatibus, ne mercedem pro gradu accepto hucusque solvandam in posterum sumant. Quod medicorum ordini indicatur die 13. Decbs.

Hoc anno medicorum ordo creat 8 med. doctores (inter quos duo etiam titulum doctoris artis obstetriciae accipiant) et duos absentes med. doctores; veniam præreos dat 5 juvenibus, porro medico dentario, 2 pharmacopoeis auxiliariiis, 12 substitutis, sicut etiam ab administrationibus rerum medicarum examinatis, 19 pharmacopoeis auxiliariiis, 4 substitutis, et unij pharmaceopolae testimonia accepti gradus tribuit.

Sub anni fine hic commorantur 78 ad medicinam discendam.

1817.

Giese anni initio prorector, postea rector. 
Ordinis medicorum decanus primo semestri 
Deutsch, secundo Moier.
Balk muneris missionem, die 5. Majipetitam, 
accipit die 1. Junii. Ad obeundum vacuum illud 
umus Joannes Fridericus Erdmann *)

*) Joannes Fridericus Erdmann Witebergae natus die 
6/18 Jul. 1778, ibidem med. doctor 1802, prof. ord. 
substitutus therapiae et pathol. 1808, prof. Kasani 1810. 
Utrum aqua per electricitatem columnae a cel. Volta in- 
ventiae in elementa sua dissolvatur? Diss. physico-
medica c. tab, aeri incisis. Witebergae 1802, 4.
Krankengeschichten als Anhang zu Prof. Dr. Kreyssigs Ab-
handlung über die Scharlach- und Frieselepidemie, 
welche im Febr. 1801 in der Stadt Wittenberg 
herrschte in Hufeland's Journal der praktischen Heil-
kunde B. 12.
Beschreibung einiger neuer Voltaisch-electrischen Apparate 
mit, i. K, in Gilberts Annalen der Physik Bd. 12, 
Stück 4. (1802.)
Galvanische Versuche, angestellt im Wiener Irrenhause, in 
Horns Archiv f. med. Erfahr. Bd. 6 Heft 1. 1804.
Beschreibung einer verbesserten Bandage zur Heilung der 
Klumpfüsse bei Neugebohrnen, ibidem fascic. 2.
Drey merkwürdige Krankengeschichten nebst Sectionsbe-
richten, ibidem,
Bemerkungen über das Wechselseiber und dessen Heilung 
in Horns neuem Archiv, Band 1. Heft 2.
Nachtrag zu der im 6. Bande befindlichen Abhandlung 
über die Heilung der Klumpfüße bei Neugebor-
nen, nebst i. K, ibid, fasc. 2.
Beyträge zur gerichtlichen Heilkunde, ibid, Vol. 3, fasc. 1.
Beyträge zur praktischen Heilkunde, ibid.
professor Kasanensis advocatur. Institutum medico-clinicum interim diriget Deutsch, qui etiam una cum Styxio scholas necessarias aperit, ut exlectionum indice elucet.

Bemerkungen über einige Gesundbrunnen und Bäder in Böhmen, variis in locis in primo volumine libri: Georgia, 1806.
Programma: elementa organomiae ex notione motus derivata. Viteb. 1808. 4.
Program. de hydropis natura et curatione, pars I. — X. ibid. eod. 4.
De fructibus e litterarum studio in rempublicam redundantibus oratio. Casani 1815. 4.
Einige Nachrichten über die Raskolniken in: Stäudlin und Tzschirner Archiv für alte und neue Kirchengeschichte. 1. 1. p. 207 — 209 (1815.)
Chemische Untersuchung der Sergiewskischen Mineralwasser in: Scherers nordischen Blättern. Bd. 1 Heft 1. Kurze Schilderungen der Landwirthschaft im Kasanschen
Universitati 75500 rubelorum ex Imperii aequario adtribuuntur, partim ad restituendam pecuniam, quae ad alias res destinata et comparsa, ad instituta quantum fieri potest sustentanda exhibita erat, partim ad sufferendos sumptos per hunc annum necessarios.


Über Neu-Sibirien mit einem Chärtchen, in d. n. geogr. Ephemeriden, Bd. VII, St. 3.


Praktische Bemerkungen chirurgischen Inhalts. ibid. fasc. 3.

Über die blaue Blätter. ibid. vol. II, fasc. 1.

Coloboma iridis zum Theil als Familienfehler beobachtet. ibid. vol. IV.


Vermischte Bemerkungen. ibid. LXIV. 3.

Merkwürdige Erscheinungen, beobachtet an einer Somnamбуле. ibid. LXIV. 5.


Abhandlung über den Unterschied der blausäurehaltigen Mittel in Heckers Annalen 1827, mens. Mart.

Judicia de libris editis in iisdem et aliis annalibus.
Afferuntur die 8 Januarii litterae, a Curatore datae, quae praecipiunt, ne quis ad gradus academicos, quibuscum quidam dignitatum per Rossiam ordo conjunctus sit, ex ordine quodam tributo non immuni, ex gr. mercatorum, ortus vel a civibus, qui per singula capita tributum solvant, genitus, evehatur. — Jussu Administrorum et Curatoris praebribitur universitati, ut dili-genter statuta observet, quae dicunt: de dissertatione est disputandum, non solum de thesibus.


Nosocomium militare, quod hucusque Dorpati erat, tollitur, quod cum cadavera anatomeiae suppeditarit, magna jam eorum exstat penuria.

Currente anno medicorum ordo creat med. doctorem, qui simul artis obstetriciae doctoris titulum accipit, et duos absentes med. doctores,
porro medicum prasti ordinis, et obstetrici ab administratione medica eximinatae, duobus phar-
macopoeis auxiliariis, 5 substitutiis, et 3 phar-
macopolis sicut etiam 16 pharmacopoeis auxili-
ariis et duobus substitutiis, quos rerum medica-
rum administrationes examinaverunt, litteras
hujus rei testes praebet.

Anni fine adsunt 54 medicinae studiosi.

1818.

Rector primo anni semestri Giese, secun-
do Ewers.

Ordinis medicorum decanus primo semestri
Moier, secundo Erdmann.

Eo, quod universitatis reditus aucti stabili-
untur, non solum ejus diurninitas firmatur, sed
etiam, ut campus, in quo vires suas exerceat,
latius extendi possit, efficitur. Fundationis nem-
pe litterae et statuta anno 1803 edita adsignave-
runt universitati reditus 120000 rubelorum, quae
pecunia secundum valorem, quam tunc temporis
syngraphae mensae publicae habebant, nimirum
80 copecarum argentearum, 96 millibus rubelo-
rum argenteorum aequiparanda, sed syngrapha-
rum valore paulatim minuto, ita ut rubelus char-
taceus par esset 25 copecis argenteis, (ergo 120
millia aequarent 30 millibus rubelorum argenteo-
rum), ita deminuta erat, ut necessario ipsa uni-
versitas exstingueretur, nisi, ut jam anno 1817
monuimus, certa quaedam pecuniae vis esset
tradita, et ab hujus anni initio universitatis redi-
tus statuerentur 88, 871 rubeli argentei. (Plura
vide sub anno 1820.)

Erdmann advenit die 8. Januarii et scholas
suas aperit. Prosectoris negotia interim curat
Wacht er, Brunno-Moravus, adjutoris nomine,
qui etiam mercedem accipit. Die 27. Septembris
medicorum ordinis decreto certius definiuntur re-
lationes inter professorem anatomos et prosector-
rem, et quaenam opera et hoc sint praestandae.

Quo facto Carolus de Baer, prosector Rece-
giomonti, huc vocatur.

Ad instituta clinica administranda novae le-
ges sunt conscriptae, quas sicut etiam consilium
condendi pharmacopolii domestici confirmant Cu-
ratoris litterae die 30. Novembris datae. — Die
27. Augusti medicorum ordo accipit Administror-
rum litteras, jubentes accurate delineari ratione-
es, quo modo medici Imperii sumptu hac in uni-
ersitate erudiri possint.

Hoc anno medicorum ordo pronuntiat 4 med.
doctores, etiam 3 absentes med. doctores, me-
dico-chirurgum, porro 3 medicos primi ordinis,
7 secundi et 3 tertii ordinis, denique medicum
obstetricium. 2 obstetrices, 3 pharmacopoei au-
xiliarii, 2 substituti et pharmacopola, etiam 3 obstetrices, et 14 pharmacopoei auxiliarii ab administrationibus medicis examinati, accipiant litteras graduum in ipsos collatorum testes. 3 medici et obstetrix in examinibus non satisfacientes, repelluntur.

Anni fine 70 juvenes hic medicinae incumbunt. 1819.

Rector Ewers.

Ordinis medicorum decanus primo semestri Erdmann, secundo Styx.

Cum Baer se non venturum esse scriberet, Joannes Fridericus Eschscholtz *) prosector et professor extraordinarius eligitur et confirmatur.


a) Ueber die Koralleninseln, b) Beschreibung einer neuen Affengattung, c) Naturhistorische und physiologische Bemerkungen über die Seeblasen, Terebellen u. Porseyten, d) Beschreibung neuer ausländischer Schmetterlinge nebst Abbildungen, e) Areometerbeobachtungen, in. vol. 5.
Mense Martio pharmacopolium in ipsa domo institutorum clinicorum aperitur, quo fit, ut medicamenta multo minore pretio pariri possint.

Ex Administrorum decreto die 15. Januarii dato, omnes, qui gradum quendam medicum vel pharmaceuticum petunt, ab academia medico-chirurgica vel ab universitatibus sunt examinant, nisi plus 400 milliariis Rossicis ab his institutis sint remoti. Quicunque autem ob munus, cui praeunt, iter facere non possunt, antea, ut ibi, quo habitent, examinari possint, supremo collegio, cui cura disciplinae publicae est, sunt

Kotzebue Entdeckungsreise in die Südsee und nach der Behringsstraße.

a) Ueber ein inneres Skelet bei den Insekten, b) über die Bildung der rechten Herzkammer, in: Beiträge zu den Naturwissenschaften aus den Ostseeprovinzen Russlands, herausgegeben von Pander, Dorpat 1819. 8.

a) Species insectorum novae; b) descriptio speciei novae ostacorum Rossiae; c) animalia tetracera et myriopoda exotica, in: Memoires de la société Imp. des Naturalistes de Moscou. Vol. VI. 1827.


Bericht über die zoologische Ausbeute während der Reise von Kronstadt bis St. Peter und Paul, in Oken Isis. 1825. fasc. 6.
proponendi. Qui nullo munere funguntur, tunc modo ab administrationibus rerum medicarum examinari possunt, si in provincia Sibirica, Caucasica vel Georgica vitam dagent.


Currente anno medicorum ordo creat 6 med. doctores, medicum primi, medicum secundi et duos tertii ordinis, et duabus obstetricibus, 7 pharmacopoeis auxiliariiis et duobus substitutis, porro 3 obstetricibus, 4 pharmacopoeis auxili-
ariis et uni substituto, quos examinaverunt administrationes rerum medicarum, acceptorum graduum testimonia tribuit. Duo, qui medici, unus qui pharmacopoei auxiliarii, etiam unus, qui substituti gradum adspirant, in examinibus non satisfacientes ordini, repelluntur.

Adnot. Cum nemini litterae gradus in ipsum collati testes tradi possint, antequam nomen ejus ex indice illorum, qui capite censentur, deletum est, quisque hic enumeratur eo anno, quo testimonium accepti gradus illi exhibitum est, non eo, quo examina superavit. Porro, cum illi, qui doctoris gradum sibi acquirere petunt et in examinibus non satisfaciunt, secundum doctrinam, quam probaverunt, medici dignitatem accipiunt, nunquam hujus rei mentionem facimus.

Anni fine numerus eorum, qui medicinae operam dant, est 83.

1820.

Rector: Ewers.

Ordinis medicorum decanus primo semestri Styx, secundo Deutsch.

Novum universitatis statutum ab augustissimo Imperatore die 4. Junii subscribitur et confirmatur. Ex quo haec afferre liceat:

§. 18. Universitati datur postestas sibi eligendi 4 aut 5 viros externos, quibuscum epistola-
rum commercio utatur, quo praecipue instituta ad scientias naturales pertinentia magis excolan-
tur et promoteantur, et insuper majorem nume-
rum virorum in Rossia degentium. Universitas
viros ab se electos per Curatorem suum propon-
ere debet Administro rerum ecclesiasticarum et
rerum quae ad institutionem publicam pertinent,
ut confirmetur.

Viri epistolarum commercio cum universi-
tate conjuncti accipiunt litteras dignitatis in se
collatae testes, per litteras ad universitatem re-
ferunt res omnes, quae ad scientiam augendam
conferre possunt et negotia ab universitate sibi
mandata procurant. Praeterea universitati licet
viros illustres, et optime meritos, qui ipsius
consilia omnibus utilia auxilio quodam adjuva-
bant, membra honoris causa sibi adscripta eli-
gere et designatos per Curatorem Administro
confirmandos proponere.

§. 32. Ad vacuum aliquam hujus universi-
tatis cathedram explendam nemo proponi potest,
nisi qui antejae jam professoris munere functus
est, aut famam sibi comparavit scriptis editis de
re quadam aut ad ipsam disciplinam pertinentem,
aut saltem illi finitima.

Ex statuto adsunt 30 professores ordinarii, et
prosector, qui simul prof. extraordinarius est.
In medicorum ordine inveniuntur professores ordinarii: 1) anatomiae et medicinae forensis, 2) therapiae et clinices, 3) physiologiae, pathologiae et semiotices, 4) diætetices, pharmacologiae, historiae medicinae et litteraturae medicae, 5) chirurgiae tum theoreticae tum practicae. 6) artis obstetriciae et morborum mulierum et infantium. (Cujusque annua merces est 1447\(\frac{2}{5}\) rub. argent. vel 5500 rub. syngr.) Porro prosector, cujus merces 657\(\frac{2}{5}\) rub arg. vel 2500 rub. syngr.

In classe disciplinarum naturalium ordinis philosophorum sunt professores ordinarii: 1) physices tum theoreticae tum applicatae, 2) chemiae tum theoreticae tum applicatae et pharmaciae, 3) historiae naturalis universae et botanices in specie, 4) historiae naturalis universae, praecipue autem mineralogiae.

§. 76. Ad modo nominata munera implenda interdum etiam professores extra ordinem eligi possunt, si professorum concilium idoneis rationibus adductum hoc proponit.

§. 77. Nemini professorum disciplinarum naturalium licet, ut in nonnullis universitatibus exteris, proprias collectiones rerum naturalium habere.

Quoad scholast, haec duae paragraphi modo differunt ab illis, quae ex statutis anni 1803 attulimus:
§. 81. Professorum concilium jus potestatemque habet proponendi, ut viris gradu academicis ornatis venia scholas in certa quadam facultate aut classe habendi detur, et illis annua merces, diligentiae studioque conveniens, quae mille rubelos syngr. superare non debet, consti-
tuatur. Necessarium vero est, ut ille, qui scho-
las ejusmodi aperire cupit, ad impetrandam hanc veniam, excepta dissertatione inaugurali, alte-
ram conscriptam pro venia legendi exhibeat, eam-
que publice defendat.

§. 83. Universitas ferias agit bis quotannis hieme a 1. ad 15tum Januarii et aestate a die 10. Junii ad 22. usque diem Julii.

Instituta et collectiones, huc pertinentia sunt:

1) Theatrum anatomicum, moderante anatomes professore, cujus adjutor est prossector. Ad illud sustentandum destinati sunt 157\(\frac{1}{2}\) rub. arg. vel 600 rub. syngr. Collectio praeparatum an-
tomicorum, dirigente eodem professore, ibi ser-
vatur. Collectionis pathologicae director est pa-
thologiae professor. Ambabus collectionibus quo-
vis anno 394\(\frac{1}{2}\) rub. arg. vel 1500 rub. syngr. sunt.

2) Institutum medico-clinicum, duce profes-
sore therapiae et clinices.

3) Institutum chirurgico-clinicum et collectio
instrumentorum chirurgicorum (quae $105\frac{5}{19}$ rub. arg. vel. 400 rub. syngr. reditus habet,) moderante chirurgiae professore.

4) Institutum obstetricium, una cum collectione instrumentorum obstetriciorum (ad quam augendam quovis anno $52\frac{1}{19}$ rub. arg. vel 200 rub. syngr. sunt destinati) curat professor artis obstetriciae.

Ad sustentanda haec instituta clinica omnia constituta sunt $3947\frac{7}{19}$ rub. arg. vel 15 millia rub. syngr.

§. 103. Cum instituto, ubi studiosi lavari et natare possunt, etiam conjungendum est alius ad succurrendum illis, qui in aqua submersi, vel alio infelici casu asphyetici sunt facti, duce professore therapiae.

Porro collectio apparatus physicae, direcitore physices professore, (cum auxiliario, qui ex instituti reditibus annuam mercedem accipit,) quae quovis anno $657\frac{2}{19}$ rub. arg. vel. 2500 rub. syngr. habet.

Apparatus chemiae, curante chemiae professore (etiam cum auxiliario) quotannis $631\frac{2}{19}$ rub. arg. vel. 2400 rub. syngr. accipit.

Museum zoologicum et minerallogicum reditus habet $394\frac{4}{19}$ rub. arg. vel. 1500 rub. syngr., et horto botanico destinati sunt $1052\frac{1}{19}$ rub. arg. vel
4000 rub. syngr., insuper hortulani merces 421 1/19 rub. arg. vel 1600 rub. syngr.

Quod ad quaestiones cum praemio proponendas adtinet, hic etiam necesse erat pecuniae vim augeri, cum praemium aureum secundum valorem, quam nunc syngraphae mensae publicae habebant, 200 rub. aequiparandam esset, quam ob rem loco 500 rubel. nunc 315 14/19 rub. arg. vel 1200 rub. syngr. ad hunc finem sunt destinati.

Ad novum munus professoris physiologiae, pathologiae et semioticae obcundum deligitur et confirmatur Fridericus Parrot *), ad munus

*) Fridericus Parrot natus Carolirubae Badensis . . . . medicinae incubuit et med. et chir. D. factus Dorpati. 1814


Diss. inaug. de motu sanguinis in corpore humano. Dorpati 1814.


professoris cum historiae naturalis universae, tum mineralogiae Mauritius de Engelhardt.

Die 11. mens. Novembris Hermannus Köhler, *) dissertationem suam, ut veniam docendi sibi acquirat, publice defendit, quam illi concessam esse a Superioribus missae litterae, die 12. Decembris ab ordine medicorum acceptae, confirmat.

Institutum medicum Caesareum hoc anno aperitur, et decem studiosi recipiuntur. Praecipue, ut his alumnis Caesareis frequentius occasio sese exercendi in rebus practicis detur, nosocomium amplificari non solum decernitur, sed etiam aedificari inchoatur.

Litterae a Curatore die 19. Januarii datae postulant, ut proponatur, quaenam necessario sint constituenda, ut in posterum cathedras vacuas viri ex ipsius universitatis alumnis explere


Diss. inaug. de feminarum natura, ut frequente quorundam morborum causa, Dorpati 1815. 8. p. 77.

Aristoteles περὶ τῶν μελαχρίων (de moluscis cephalopodibus). Comment. pro venia legendi, Riga 1820. 8. XIV. 85.

Judicia de dissertationibus in: Heckers Annalen der gesammten Medicin, an, 1826.
possint. — Aliae litterae die 15. Aprilis scriptae continent Administrorum arbitrium, edictum il· lud: „Si quis exspectatur ad gradum quendam aca· demicum, in litteris hujus rei testibus annotando· dum est, ubi locorum ille litteris incubuerit et si non in institutis Rossicis studiis se dedit, ille quidem titulum, neque tamen privilegia accepti gradus adipiscitur“ ad gradus in arte medica non pertinere.

Currente anno medicorum ordo pronuntiat 6 med. doctores, medicum primi, 4 secundi, toti· demque tertii ordinis, porro medico dentario, ob· stetrici, 4 pharmacopoeis auxiliariis et 5 substitu· tis, denique 4 pharmacopoeis auxiliariis ab ad· ministrationibus rerum medicarum examinatis litteras hujus rei testes exhibet.

Anni fine 92 juvenes hic commorantur, qui medicinae operam dant.

1821.

Cum ex legibus novi universitatis statuti ii, qui munere quodam superiore in universitate fun· guntur, et quovis anno eliguntur, non sicut an· tea die primo Augusti, sed die primo Januarii, munus illud in se recipiant, Administrorum jus· su praescribitur, ut qui die primo Augusti 1820 provinciam aliquam ceperint, illam servent us· que ad finem anni 1821, quam ob rem
Rector Ewers.

Decanus medicorum ordinis Deutsch.

Parrot et Köhler primo anni semestri scholas aperunt. Giese moritur et vices ejus rogatus tuetur Grindel, quondam chemiae professor, qui nunc artis medicae addiscendae causa hic vitam degit. Eichwald, med. doctor, in philosophorum ordine disputat secundo semestri pro venia docendi, et a Superioribus ei conceditur venia scholas ad historiam naturalem pertinentes habendi.


Anni decursu medicorum ordo pronuntiat 6 med. doctores, medicum primi, duos secundi et duos tertii ordinis, porro medico dentario, 5 pharmacopoeis auxiliariis, 7 substitutis, et phar-
macopolae, denique, ab administrationibus rerum medicarum examinatis, 4 obstetricibus et 15 pharmacopoeis auxiliariis litteras dat accepti gradus testes. — Unus, qui medici, 3 qui pharmacopoei auxiliarii et unus, qui pharmacopoei substituti gradum adpetunt, in examinibus non satisfacientes rejiciuntur.

Anni fine hic adsunt 105 medicinae studiosi. 1822.

Rector Ewers.
Decanus ordinis medicorum Cichorius.

Officioso auxilio administrationis rerum medicarum per Livoniam, et eorum, pennes quos est Livoniae regendae potestas, instituitur res maxi-
mi momenti. Tribunalibus enim, quibus disciplinae publicae cura tradita est, in civitatibus Riga, Walmaria, Walkia et Wendena praecriptum, ut cadavera in carceribus demortuorum, cum coelum sit gelidum, per veredos publicos universitati mittant utenda in docenda anatomia et instituendis operationibus chirurgicis; Dorpati autem per totum annum ejusmodi cadavera sunt tradenda. Ad solvendam vecturam ex residua universitatis pecunia quovis anno circiter mille rubeli destinantur.


Currente anno medicorum ordo 11 medici doctores creat, 3 medicos primi, et duo secundi ordinis, porro duabus obstetricibus, pharmacopoeis auxiliariis, alteri primi, alteri secundi ordinis, substitutis 13 primi et 2 secundi, et pharmacopolis 4 primi ordinis, denique ab administrationibus rerum medicarum examinatis, 7 obstetricibus et 10 pharmacopoeis auxiliariis, 4 primi, 5 secundi et uni tertii ordinis exhibet litteras hujus rei testes. — Unus, qui pharmacopoecii auxiliarii, et una, quae obstetricis gradum adpetit, in examine non satisfaciunt et repelluntur.
Anni fine hic vitam degunt 111 medicinae studiosi.

1823.

Rector Ewers.

Ordinis medicorum decanus Moier, et dum ille, venia impetrata, peregre abest, prodecanus Styx.

Die 26. Martii Erdmann missionem pettam impetrat et Dresdam se confert archiater. Post decessum epistolarum commercio universitati conjungitur et ab augustissimo Imperatore insigni ordinis Sti Wladimir quarta classis ornatur. Interea ad finem usque primi semestris Deutsch institutum medico-clinicum dirigit, tunc per secundum anni semestre instituti cura committitur Theophilofr. Im. Sahmen, med. doctori et medico circuli Dorpatensis, qui 1200 rubelis remuneratur. Scholas alias in se suscipliunt Deutsch et Parrot. Die 17. m. Septembris Ludovicus Augustus Struve *) medicus


Ueber die aussatzartige Krankheit Holsteins, allgemein da-
subjectam, duce Kotzebueo hoc anno inito
interest Eschscholtz, medicus superior et re-
rum naturalium perscrutator, venia a Superiori-
bus ipsi concessa. Dum abest vices ejus tutor in
dirigendo museo zoologico et scholis zoologicis
habendis Le de b o u r, historiae naturalis et bo-
tanices professor, praeculationes zootomicas in se
recipit Köhler, et prosectoris vicarium Esch-
scholtz exhibet Wachterum, doctorem, qui
jam ante hujus negotia factitabat.—Godofre-
dus Osann, cui munus professoris chemiae et
pharmaciae oblatum est, mense Februario Jena
huc adventit et statim scholas suas inchoat.

Hoc anno medicorum ordo creat 9 med. do-
tores, 3 medicis obstetriciis, 2 pharmacopoeis

Nachricht von den Heil- und Lehranstalten in St. Peters-
burg in: Rust Repertorium Vol. XV.
Judicia de libris in: Rust Repertorium.
Commentatio de phlegmasia alba dolente, quindecim ob-
servationes practicas continens. Tbingae 1825. 8.
p. 132.
Ueber die Erkenntniss und Cur acuter und chronischer
Krankheiten. Riga und Dorpat 1827. 8.
Historischer Bericht über die Leistungen des med. Klini-
kums der Kais. Universität zu Dorpat von seiner
Eröffnung im Jahre 1804 bis zum Schlusse des Jah-
res 1826. Angehängt sind Bemerkungen über die Fre-
quenz einzelner Krankheitsformen in und um Dorpat.
auxiliaris secundi et totidem tertii ordinis, substituto primi et alteri tertii ordinis, porro 6 obstetricibus et uni pharmacopoeo auxiliario primi et 6 secundi ordinis, quos examinaverunt administrationes rerum medicarum, tradit graduum in ipsos collatorum testimonia. Duo, qui pharmacopoei auxiliarii, et tres, qui substituti gradum adpetunt, in examinibus non satisfacientes rejiciuntur.

Anni fine numerus eorum, qui medicinae incumbunt, est 113.

1824.

Rector Ewers.
Decanus medicorum ordinis Parrot.
Initio hujus anni medicorum ordo compleetur adventu Struvii.

Administrí litterae die 14. Junii datae prae- scribunt, ut in posterum quisque professor in praelectionibus habendis sequatur encheiridion in lucem jam editum, vel conspectum a se elaboratum, a Superioribus comprobatum et typis ex- cusum.

Currente anno medicorum ordo creat 11 med. doctores, 5 medicos primi, 6 secundi et 3 tertii ordinis, et exhibit 2 medicis obstetriciis, porro pharmacopoeo auxiliorio primi, 6 secundi et 3 tertii ordinis, substitutis 2 pri- mi, 4 secundi et 4
tertii ordinis, denique 3 obstetricibus et 12 pharmacopoeis auxiliarius (2 primi, 7 secundi et 1 tertii ordinis), quos examinarunt administrationes medicae litteras hujus rei testes. — Medicus quidam in examinibus pro gradu doctoris non satis-
facit, idem valet de juveni, qui medici dignitatem adspirat, etiam obstetrici ordo medicus testi-
monium tradere non potest, quia, quamquam examen superat, artis litteras pingendi est ignara.

Anni fine 108 juvenes hic commorantur medicinae addiscendae causa.

1825.

Rector Ew ers.

Ordinis medicorum decanus Stru ve.

A die 4. Augusti Kö hler, privatim docens, annuam accipit mercedem.

Medicorum ordo proponit, quod confirmant Administri litterae die 5. Decembris datae: Exa-
men tum ad medici, tum ad doctoris gradum im-
petrandum dividitur, ita ut disciplinae philosophiae, anatomia et physiologia ad alteram exa-
minis partem pertineant, et interjecto quodam tempore, quod tres annos excedere non debet,
altera examinis pars locum habeat, quae disciplinas medicas una cum anatomia comprehendit.
Qui in quadam disciplina scientiarum medicinae auxiliatricium minores, quam bonas ostendit co-
gnitiones, nisi illud aliis melioribus sententiis compensetur, dum alteram examinis partem sub-it, etiam in hac disciplina iterum tentandus est, si doctoris gradum ambire cupit.

Anni decursu medicorum ordo pronuntiat 14 med. doctores, 7 medicos primi, 7 secundi et 4 tertii ordinis, porro 2 medicos obstetricios, et unum dentarium. Duae obstetrices, pharmaco-poei auxiliarii, unus primi, unus secundi, et unus tertii ordinis, 7 substituti primi, 3 secundi et 1 tertii ordinis, denique pharmacopola primi et alter secundi ordinis, sicut etiam 6 obstetrices et duo pharmacopoei auxiliarii primi, 1 secundi et 4 tertii ordinis, a rerum medicarum administrationibus examinati, litteras dignitatum in se collatarum testes accipiunt. Tres, qui medici gradum et unus, qui medici dentarii veniam adpetunt, non satisfacientes in examinibus repulsam ferunt.

Anni fine numeros eorum, qui arti medicae se vovent, est 120.

1826.

Rector Ewers.

Ordinis medicorum decanus Styx.

Engelhardt et Ledebour hujus anni initio itinera suscipiunt ad augendas scientias naturales. Ex articulo 2do rationum supra allatarum in examinibus servandarum Engelhardtii
VICES IN EXAMINE INSTITUENDO TRADUNTUR PARROTIO, FILIO, ET LEDEOURI KOHLERO, EIDEMQUE PRAELECTIONES DE REBOTANICA, CAESAREIS ALUMNIS EXHIBENDAE. ENGELHARDT JAM SECUNDO ANNI SEMETRI, LEDEOURI AUTEM INITIO SEQUENTIS ANNI REVERTITUR. — ESCHSCHOLTZ, MENSE AUGUSTI EX CURSU MARITIMO REDUX, RECIPIT CURAM MUSEI ZOOLOGIC ET SCHOLAS ZOOLOGICAS ET ZOOTOMICAS, SED UT RES NATURALES SECUM ALLATAS PERSCRUTARI ET IN ORDINES REDIGERE POSSIT, WACHTERO RELINQUUNTUR PROCTORIS OFFICIA, QUI NUNE EX RESIDUA UNIVERSITATIS PECUNIA REMUNERATUR.—STYX, JAM PER 25 ANOS PROFESSORIS MUNERE FUNCTUS, EX OPTATO SUO, PROFESSOR EMERITUS DICTUR, QUOD ADMINISTRI LITTERAE DIE 30. OCTOBRI DATAE INDICANT; CATHEDRA EJUS D. 7. DECEMBRI TRADITUR THEOPHILE FRANCISCO IMMANUEL SAHMEN *). PARROTIO, PATRE, PHY-

*) THEOPHILUS FRANCISCUS IMMANUEL SAHMEN, NATUS OPPEKALIAE IN CIRCULO WALKIENSI DIE 22 JULI 1789, DORPATI MEDICAE ARTI INCUBUIT ET DOCTOR CREATUS 1811, MEDICUS CIRCULI DORPATENSIS AB ANNO 1816 AD 1823 USQUE.

DISSERTATION incumbens dogmata veterum et recentiorum medicorum, eorumque in praxi medica usus. DORPATI 1811. 8. p. 82.

UEBER DIE GEGENWÄRTIGE STELLUNG DER HOMÖOPATHIE ZUR BISHERIGEN HEILKUNDE. DORPAT 1825. 8. p. 83.

DIE KRANKHEITEN DES HIRNS UND DER HINHÄUTE PATHOLOGISCH-DIAGNOSTISCH BETRACHTET. RIGA U. LEIPZ. 1826. 8. p. 262.
sices professore, emerito, munus illud defertur
Parrotio, filio, qui mense Septembri e medicorum ordine ad philosophicum transit, qua re nunc cathedra professoris physiologiae, pathologiae et semiotices vacua est.

Currente anno medicorum ordo creat 15 med. doctores, etiam duos absentes med. doctores, 3 medicos primi, 6 secundi, 3 tertii ordinis, 4 medicos obstetricios, unum dentarium, et exhibet 4 obstetricibus, 2 pharmacopoeis auxiliariis primi et 3 secundi ordinis, 5 substitutis primi, 2 secundi et 1 tertii ordinis, et pharmacopolae primi ordinis, sicut etiam ab administrationibus rerum medicarum examinatis 11 obstetricibus, 3 pharmacopoeis auxiliariis primi et 1 secundi ordinis litteras hujus rei testes.

Anni fine 131 medicinae studiosi hic vitam degunt.

1827.

Rector Ewers.

Ordinis medicorum decanus Moier.

Sahmen ineunte primo semestri scholas suas aperit. Prosectoris vices etiam per hunc annum implet Wachter. Ordinis decretum, a professorum concilio comprobatum, Koehlero committit officium scholas de politia medica secundo hujus anni semestri habendi, et in examinibus ab ordine medico instituendis, in hac disciplina

Cichorio petitam missionem concessam et annuum beneficium 4000 rub. syngr. in illum collatum esse indicant Administri litterae die 30. Septembris editae. Professorum concilium illum rogat, ut scholas inceptas ad finem usque anni continuet.

Administrorum litterae die 13. Aprilis datae praecribunt, ut in posterum in institutum medicum Caesareum illi juvenes tantum recipiantur, qui jam bonam linguae Rossicae cognitionem ostendant, ex illo dimittendi etiam in hac lingua diligentiter examinantur, et in gradu etiam constituendo, quem adipisci possint, hujus linguae peritià respiciatur.

Anni decursu medicorum ordo creat 14 med. doctores, medicum primi ordinis, tres secundi, 5 medicos obstetricios, et tribuit 3 obstetricibus, pharmacopoeis auxiliariis 3 primi ordinis, 4 secundi et 2 tertii ordinis, porro 11 obstetricibus, quas examinarunt administrationes rerum medicarum, litteras graduum testes. — Insuper 5 me-
dici obstetricii, 3 pharmacopoei auxiliarii primi et 7 secundi ordinis, etiam substitutas primi ordinis examina superant, qui hoc anno variis ex causis testimonia accipere non possunt.

Diem festum, quo ante 25 annos munificentissima liberalitate Alexander primi gloriaeae memoriae constituta est, celebrans universitas medicinae doctoris gradum, privilegia et immunitates ulter confert in duos viros, 1) in Alexander de Humboldt, liberum baronem, Borussorum Regis augustissimi cubicularium, quum perscrutanda omni rerum natura, qua summam totius terrarum orbis admirationem excitavit, tum libro praestantissimo, quo fibrae musculorum et nervorum irritatae rationem aperuit, de arte medica praecclare meritum, et 2) in Georgium Fridericum Parrot, Russorum Imperatorixaugustissimo a consiliis status, ordinum S. Annae secundae classis et S. Wladimiri quartae classis equitem, Imperialis doctrinarum academiae Petropolitanae sodalem, tum scribendis libris, quibus doctrinas physicam ad artem medicam spectantes egregie illustravit, conspicuum, tum de juvenibus in hac nostrae universitate litteraria medicinae studiosis, quum hic professoris publici ordinarii munus obiret, viva voce erudiendis meritissimum.
Anni fine 158 juvenes hic adsunt medicinae addiscendae causa.

Sectio secunda.

Scholae ordinis medicorum.

Perlustratis et vario per hos 25 annos medicorum ordinis statu et legibus hic spectantibus, jam quae egerit et effecerit ordo, ante oculos Lectoreibus ponenda sunt. Quam adhibuerit industria in tradendis scientiis, elucet e tabulis adjacen
tibus, ubi scholas quoque anni semestri indicatas ordine quodam dispositas, addito horarum cuique scholae destinatarum numero, facillime perlustrare potes. Inde ab anno 1819 illas tantummodo commemoravimus, quae vere sunt habitate.

Adjecimus aliam tabulam, quae aegrotorum in quaque instituti clinici sectione receptorum, porro partuum, denique cadaverum in theatro anatomico dissectorum numerum exhibet, idem fere
<table>
<thead>
<tr>
<th>Column 1</th>
<th>Column 2</th>
<th>Column 3</th>
<th>Column 4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data 1</td>
<td>Data 2</td>
<td>Data 3</td>
<td>Data 4</td>
</tr>
<tr>
<td>Data 5</td>
<td>Data 6</td>
<td>Data 7</td>
<td>Data 8</td>
</tr>
<tr>
<td>Data 9</td>
<td>Data 10</td>
<td>Data 11</td>
<td>Data 12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Table continues with similar entries.*
<p>| Methodologica | Anatomia | Zoologia | Anatomia phys. | Archaiologia | Physiologia | Pathologia &amp; Somatica | Dianetica | Pharmacologia | Therapia medicamentiourn | Arce obser- vatoria | Chirurgia | De præpari- ationibus et operationibus chirurgicis | Historia me- dicinae | Medicina forensis | Politia medicae | Clustria | Disputa, in escus- satione | Medicina popularis | Ars ven- erariae | Schola en- iquarium | Geometria et medi- cinae in tabulam esse |
|--------------|----------|---------|---------------|-------------|------------|---------------------|-----------|--------------|-------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|--------|------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Column 1</th>
<th>Column 2</th>
<th>Column 3</th>
<th>Column 4</th>
<th>Column 5</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data 1</td>
<td>Data 2</td>
<td>Data 3</td>
<td>Data 4</td>
<td>Data 5</td>
</tr>
<tr>
<td>Data 6</td>
<td>Data 7</td>
<td>Data 8</td>
<td>Data 9</td>
<td>Data 10</td>
</tr>
<tr>
<td>Data 11</td>
<td>Data 12</td>
<td>Data 13</td>
<td>Data 14</td>
<td>Data 15</td>
</tr>
<tr>
<td>Data 16</td>
<td>Data 17</td>
<td>Data 18</td>
<td>Data 19</td>
<td>Data 20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Note: The table continues with similar structured data.*
numerus ad operationes chirurgicas discendas adhibebatur.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Institutum medicum</th>
<th>Institutum chirurgicum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>1804</strong></td>
<td>recept.</td>
<td>ambul.</td>
</tr>
<tr>
<td>1805</td>
<td>89</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>1806</td>
<td>94</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>1807</td>
<td>180</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>1808</td>
<td>61</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>1809</td>
<td>174</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>1810</td>
<td>161</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>1811</td>
<td>35</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>1812</td>
<td>33</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>1813</td>
<td>54</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>1814</td>
<td>26</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>1815</td>
<td>37</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>1816</td>
<td>41</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>1817</td>
<td>30</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>1818</td>
<td>75</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>1819</td>
<td>80</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>1820</td>
<td>70</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>1821</td>
<td>80</td>
<td>253</td>
</tr>
<tr>
<td>1822</td>
<td>102</td>
<td>277</td>
</tr>
<tr>
<td>1823</td>
<td>101</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>1824</td>
<td>157</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>1825</td>
<td>178</td>
<td>271</td>
</tr>
<tr>
<td>1826</td>
<td>167</td>
<td>441</td>
</tr>
<tr>
<td>1827</td>
<td>179</td>
<td>463</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) Primis annis ambulantes aegroti receptis mixti videntur.
Sectio tertia.

Quaestiones cum praemio propostae.

Memoratis viis, quas medicorum ordo studiosis stravit ad artem medicam addiscendam, jam mentio facienda est certaminis litterarior, ut ad studia magis excolenda incitarentur, instituti. Quod cum statuta anno 1803 promulgata instituissent, prima proposita est quaestio pro anno 1804 solvenda:

Quae ratio philosophiam et medicinam intercedit? Quid utilitatis, quid detrimenti percepit medica ex illa? Quo modo et gradu philosophari licet medico practico?

Unam accepit ordo commendationem, quam quidem praemio ornare non potuit, attamen dignam habuit, cujus fieret mentio honorifica, ut auctor ad studia promovenda admoneretur.

Pro anno 1805:

Quaenam sunt organa et vires, quae liber caloris ortum in corpore animali producunt? Quo modo ad perfectionem adscendunt per varios animalium, quae calido sanguine gaudent, ordines, quatenus hoc ex animalium anatomia et physiologia deduci potest? Quaenam organa liberum calorem ducunt et condensant? Quosnam deni-
que morbos producit auctus caloris processus, et quinam exoriuntur, si calor liber ficitur?

Duae responsones traditae sunt ordine, quarum una praemio digna est judicata. Tractatus auctor erat Leonardus Girgensohn, med. stud. Livonus.

Pro anno 1806:
Quo modo fit nutritio foetus?
Hanc rem tractare nemo tentavit, neque quaestionem propositam

pro anno 1807:
Quibus rebus febres inter se consentiunt, quibusque differunt? quisquam solvit.

Pro anno 1808:
Potestne praxis medica carere omni theoria, et, si hoc fieri non possit, quaenam ratio eas intercedere debet? Requiritur, ut ad solvendam quaestionem exempla partim ex historia diversarum scholarum, partim ex opinionibus, quas de causa et curandi ratione singulorum morborum tulerint medici, deprompta afferantur.

Cum nullam commendationem accepisset,

pro anno 1809
eandem quaestionem iterum exhibuit ordo; tunc accepit scriptum secunda palma dignum, cujus auctor erat Fridericus Parrot, med. stud. Caroliruhae-Suevus.
Pro anno 1810:

Quibus rebus animal et planta respectu partium structurae et functionum consentiunt, quibusque differunt?

Tres commentationes ordini sunt traditae, quarum una, palma ornata, a Davide M. Levy, med. stud. Rigensi, conscripta erat, ceterae laude dignae habebantur.

Pro anno 1811:

Quinam morbi prae ceteris morbi systematis lymphatici sunt nominandi? Quas leges sequidentur, dum excoluntur? Quae eorum indoles pathologica et therapeutica est, et quomodo discernere possimus in morbis complicatis hujus systematis affectionem propriam aut praevalentem?

Quaestionem non tractatam

pro anno 1812

iterat ordo medicus, sed frustra; tunc proponit

pro anno 1813

experimenta de mutationibus, quas subit aqua in processu vitae assimilativo.

Cum haec nemo tentasset, quaestionem exhibuit

pro anno 1814:

Exponuntur vitae actiones consensuales, antagonisticae, et quae vicariae dicuntur in organismo animali; simul investigandae sunt leges,
quantum fieri potest, simplices, quibus innitentur actiones modo dictae.


Pro anno 1815:
Quae sunt verisimiliter naturae leges, secundum quas secretiones pathologicae sunt, et quomodo ex illis purigenesin explicare possimus?
Quaestionem intactam, ideoque pro anno 1816 iteratam, nemo solvere conatus est.

Pro anno 1817:
Quae sunt conditiones, ex quibus, membro quodam amputato, pendet vulneris conglutinatio, et quibusnam remediiis hanc conglutinationem quam certissime ciere possimus?
Quaestio non soluta repetita est pro anno 1818.
Pro anno 1819:
Quo consistit inflammatio in genere? Quo differunt, praecipue quoad formam et naturam, inflammatio phlegmonosa, erysipelatosa et serosa?
Tres comminationes exhibitae sunt ordini. Palamam accepit Henricus Alimann, med. stud. Pernaviensis, palamam secundam Fridericus Guillielmus Hahn, med. stud. Livonus.

Pro anno 1820:
Quae est vera morbi scrophulosi indoles? Quot vere diversae ejus formae sunt constituen-
dae? Qua in re conveniunt et differunt? Num scrophulae et rhachitis sunt morbi sibi oppositi, an diversi tantum quoad organa morbo affecta?

Unum accepit medicorum ordo tractatum, laurea dignum judicatum, cujus auctor fuit Adol-
phus Knorre, med. stud. Dorpatensis.

Pro anno 1821:
Quo modo materiae peregrinae ab organisatione recipiuntur? quibus in locis et per quænam vasa? Quando et quo modo ipsae immutantur in illis? Quænam phaenomena, observata et experiménta rem illustrant?

Quæstionem intactam, ideoque
pro anno 1822
iteratam solvere tentavit commentatio una, cui palma secunda adjudicata est. Auctor fuit Ca ro-
Ius Henricus Spörer, med. stud., natus Ca-
welechti prope Dorpatum.

Pro anno 1823:

Qui status, et quae mutationes in oculo spe-
tant ad myopiam et presbyopiam? Quid luminis
affert comparatio oculorum hominum diversorum
et animalium? Quibus rebus exoriuntur status
illi et mutationes? et quo modo his rebus uti pos-
sumus ad sanandam myopiam et presbyopiam?

Duo scripta accept medicorum ordo, quorum
alterum, cujus auctor fuit Alexander Frideri-
cus Hueck, Revalensis, praemiodignum habuit,
alterum, a Friderico Hermanno de Dehn,
Esthono, exaratum, palma secunda ornavit.

Pro anno 1824:

Quo modo tractanda sunt vulnera pectus pe-
netrantia, pulmonumque? Et quid nos docent
horum organorum anatomia et physiologia tam
hominis quam animalium ratione rerum in tra-
c tandis ejusmodi vulneribus praecipue respicien-
darum?

Tres palmam ambierunt, quam adeptus est
Gustavus Friderichs, med. stud., Curonus;
palma secunda tradita Carolo Fri
der. Guilia-
mo Ludovico Deutsch, med. stud. Erlangensi.

Pro anno 1825:

Quaeritur, num adsint morbi sanguinis pri-
marii, et si authori tales stricte assumendi non videntur, quaenam morborum formae ad talem notionem proxime accedant?

Nulla accepta responsione, ordo proposit
pro anno 1826:

Quaeritur, num influxus partium genitalium in habitum et conditionem laryngis et tracheae, sicuti etiam membranarum et glandularum, eas et obducentium et cingentium animadverti possit?

Desideratur hujus argumenti expositio in hominibus atque animalibus, et in utroque sexu, tam in statu sano, quam morbos. Simulque eruendum est, num hic influxus, si locum habet, ita distincte demonstrari queat, ut eo ad theses semioticas et regulas therapeuticas stabilendas uti possimus?

Quod cum nemo dissolvere tentavisset, ordo proposit
pro anno 1827:

aut ad hanc quaestionem respondere, aut examen doctrinae homoeopathicæ instituere.

Sed hoc etiam anno nemo ad palmam obtinendam adspiravit.
Sectio quarta.

Nomina eorum, qui veniam vel gradum aliquem in arte medica et pharmaceutica a medicorum ordine acceperunt.

A) in arte medica.

a) Veniam praxin medicam sub conditionibus exercendi acceperunt, qui vulgo Sub chirurgi dicuntur:
   Anno 1804.

1) Herzberg, Henric. Georg.
   Anno 1805.

2) Malinowsky, Stanislaus, chir. in Curonia.

   Anno 1806.


5) Trümpy, Joh. Jacob., Helvetus. med. stud.
   b) Veniam praxin medicam libere exercendi:
   Anno 1804.


   Anno 1805.

4) Hensell, Carol., chirurg. Mitaviensis.

5) Mann, Johann. Erdmann., chirurg in Curon.

6) Schwartz, Johann., chirurg. Pernaviae.
7) Horn, Rudolph. Frider., chir. in Curonia.
   Anno 1806.
   Witteberg.
   Anno 1807.
9) Sydham, Joh. Matthias, Pernaviensis.
    med. stud.
    Anno 1808.
    Anno 1809.
18) Jenken, Ferdinando, Reval. stud.
    Anno 1811.
19) Rosendorff, Georg., stud.
21) Schleifer, Godofred. Magnus, stud.
    Anno 1812.
24) Lindner, Joh. Frider., st.
25) Braun, Henricus, st.
26) Augar, Carol. Ferdinand., st.
27) Pabst, Francisc. Carol., st.
29) Romanus, Carol., st.
30) Faustmann, Adamus, st.
31) Reichert, Michael Adolph., st.
32) Strobel, Joseph., st.
33) Voss, Carol. Henric., st.
34) Hurm, Johannes, st.
37) Swoboda, Joh. Matthias., st.
38) Wünsch, Carol. Frider., st.
39) Pauller, Francisc. Xaver., st.
40) Steinhofer, Carol., st.
42) Froebing, Joh. Frider., st.
43) Beyer, Frider., st.
45) Witzel, Georg., st.
46) Forster, Joseph., st.
47) Englert, Valentinus, st.
48) Hochberg, Johannes, st.
49) Sandberg, Johann. Fred., st.
50) Müller, Christ. Frid., st.
51) Romanus, Theophil., st.
52) Linsse, Christian. Frid., st.
53) Laaber, Joseph., st.
54) Bernard, Herm. de, Londinens. stud.
55) Rudolph, Petrus., stud.
56) Schmidt, Julius, Saxo, stud.
58) Kiessling, Joh. Albert., Wallensteinius-Sue-
vus, stud.
59) Rieben, Joh. Frid., st.
63) Deppisch, Michael, stud.
64) Loebel, Michael, stud.
65) Volkenau, Johannes, st.
       Anno 1813.
       Anno 1815.
       Anno 1816.
70) Reitz, Jacob.
71) Nagel, Woldemar, Habsal. st.
73) Levy, Moses Ezechiel, Rigenis. st.
c) Gradum medici tertii ordinis:

Anno 1818.
1) Hartung, Joh. Frid., Curonus. stud.
2) Hinsch, Frid. David., stud.

Anno 1819.
5) Herrmann, Philipp. Christoph. Frid., Curon.

Anno 1820.
8) Lambert d’Ancée, Plato, Petropol. st.
9) Baehr, Gustavus de, Livonus.

Anno 1821.

Anno 1824.
13) Kymmenthal, Godoard., st.
14) Grenzius, Frid. Gerhard., stud.

Anno 1825.
18) Voigt, Carol. Alex., Curon. st.
Anno 1826.
21) Steuding, Johannes Andr. Thuring., stud.
   d) Gradum medici secundi ordinis:
Anno 1818.
  1) Schultz, Henr. Theoph., Reval. stud.
  2) Knoblock, Frid. Theoph. de, Reval. stud.
  3) Wehrmann, Carol.
  6) Neumann, Frider. Herm., stud.
Anno 1819.
Anno 1820.
11) Müller, Johann., Bavarus, stud.
12) Nyberg, Eduard., Reval. stud.
Anno 1821.
Anno 1822.
15) Prietz, Johannes Henric., Züllichav. stud.
16) Werther, Ernest., Rigens. stud.
Anno 1824.
21) Glasson, Alex. Guil., Livon. stud.
22) Steinbach, Carol. Ludov., stud.

Anno 1825.
24) Geisler, Johann. Julius.
26) Hellmann, Carol. Frid., Rig. stud.

Anno 1826.
31) Balk, Alex. Frid. Aug., Dorp. stud.
33) Zieg, Paul., Livon. stud.
34) Neumann, Joh. Henr., Curon. stud,
35) Lütchen, Aug., Rigens. stud.

Anno 1827.
36) Kummerau, Emanuel.
37) Drewing, Carol.
38) Eisleben, Joh. Gabriel.
e) Gradum medici primi ordinis:

Anno 1817.

1) Beck, August., Curonus, stud.
   Anno 1818.

2) Kerkovius, Joh. Frid., Livon. stud.


   Anno 1819.

   Anno 1820.

   Anno 1821.

7) Hartmann, Ernest. Henr. Leop., Curon. st.
   Anno 1822.

   consiliis colleg.


10) Muchau, Carol. Alex. de, Petropolit. stud.
    Anno 1824.


12) Baumann, Eduard., Reval. stud.

13) Poulet, Ludov., Livonus.

14) Stephan, Henricus, Petropol.

15) Boencken, Reinh. Theoph., Rig. stud.
    Anno 1825.


18) Krich, Carol. Gust., Reval. stud.
20) Kemmler, Georg. Christoph., Curon. stud.
   Anno 1826.
23) Goldmann, Guil. Christoph., Curon. stud.
   Anno 1827.
26) Thraemer, Carol. Gust., Livon. stud.

f) Gradum magistri medicinae:
   Anno 1803.
1) Jüngling, Nicol. Frid. Leop. de, Witepsk. st.
   Anno 1804.
2) Wilpert, Carol. de, Rigen. st.
3) Leidloff, Carol., Reval. stud.
   Anno 1805.
4) Lütken, Herm. Thomas, Reval. stud.
5) Kohl, Johann Henr., Livonus stud.
7) Itzig, Laser, Libaviensis.
   Anno 1806.
9) Liboschütz, Joseph., Wilnensis.
10) Smellaan, Carol. Leonhard., Petropol.
11) Schulz, Woldemar., stud.
13) Rinne, Henr. Christoph., stud.
   Anno 1808.
14) Friderburg, Ephraim Ernest., Regiomont.
15) Damm, Carol. Magnus, Esthon. chir.
17) Heinrichsen, Henricus.
18) Hannerd, Petrus Guil., stud.
   Anno 1809.
19) Avenarius, Jac. Alex., Petropol. stud.
   g) Gradum medicinae doctoris:
   Anno 1803.
1) Jüngling, Nicol. Frid. Leopold. de, Magist.
   Anno 1804.
2) Leidloff, Carol., Magister.
   Anno 1805.
3) Lütkens, Thomas Herm., M.
4) Treuter, Joh. Guil., M.
   Anno 1811.
5) Schultz, Carol. Alex., Dorpat. stud.
6) Meredig, Theophil. Daniel, Rig. stud.
7) Bruun, Constant., FridrichsHAVnia-Fen.
8) Zöpfel, Guil. Theoph., Curon. stud.
10) Rosenius, Joh. Frid., Wiburg. stud.
     Anno 1812.
12) Marnitz, Carol., Rig. stud.
14) Faustmann, Joh. Ad., ex magno ducatu  
     Darmstadiensi stud.
15) Streubelt, Otto Herrmann., Rig. stud.
19) Hornborg, Alex., Wibusg. stud.
22) Hisch, Joh. Jac., Rigen. phil. D.
23) Zerze, Ludov., Livon. stud.
26) Vorkampf, Carol. Alex., Curon. stud.
27) Zoepfel, Benjam. Ludov., Curon. stud.
28) Levy, Joachim. Matthias, Rig. stud.
30) Levy, David, M., Rigen. stud.
32) Lerche, Theod. Henr. Guil., Trautenstein-  
     no-Brunsvicensis stud.
33) Mercklin, Frid. Eugen., Ludwigsburgo-  
     Würteberg. stud.
34) Schmidt, Carol. Henr., Rig.
35) Pjetsch, Carol., Saxo.
    Anno 1813.
38) Eichler, Ernest. Henr., Curonus. stud.
    Anno 1814.
40) Jaenisch, Alex. Frid., Fennus stud.
44) Brosse, Petr. Theoph., Rigensis stud.
45) Gauger, Carol. Ludov., Dorpat. stud.
46) Gribko, Otto Christian., Rig. stud.
47) Baer, Carol. Ernest. de., Esthon. stud.
    Anno 1815.
48) Jeromin, Joh. Lud., Brunsvic. stud.
49) Schreiber, Frider., Friburgo-Sax. stud
50) Hedenberg, Frid. Ludov., Esthon. stud.
54) Kühlewein, Alex. de., Petropol. stud.
55) Thiele, Guil., Petropol. stud.
57) Eschscholtz, Joh. Frid., Dorpat. stud.
59) Troeder, Carol. Frid. de, Petropol.
60) Riedel, Carol. Guîl., Berolin. stud.
62) Köchert, Godoard. Guîl., Rig. stud.
64) Blum, Frid., Eimbecko-Hanov. stud.
65) Borckum, Ezechiel, Mitav. stud.
66) Mahler, Joh. Carol., Curon. stud.
67) Schubersky, Gustav, Frider., Walk. stud.
68) Scholvin, Frid. Henr., Reval. stud.
69) Brehme, Guîl., Wimariens. stud.
70) Köhler, Herm. Joh. de, Rig. stud.

Anno 1816.
72) Müller, Reinhold. Frider., Habs. stud.
73) Mizonkewich, Carol. Aloys., Hungar. stud.
74) Hallstaedter, Ludov., Weissenberg. stud.
75) Laquier, Mauritz, Silesiac. stud.
78) Vollberg, Carol. Frid. Ulr., Curon. stud.

Anno 1817.

Anno 1818.
82) Maconi, Petr. Henr., Wiburg. stud.
83) Fowelin, Gust. Reinh., Livon. stud.
     Anno 1819.
84) Frohbeen, Eduard. Frid., Mitav. stud.
     Brunnensis. stud.
88) Gregorius, Frid., Glogoviens. m. et chir.
     D. univ. Berol.
89) Hasenwinkel, Frid. Guil., Boruss. med. et
     Anno 1820.
90) Körber, Joh. Georg. de, Fridrichshavnia-
     Fennus.
91) Alimann, Petr. Henr., Pernav. stud.
95) Müller, Carol. Joh. Georg., Rig.
     Anno 1821.
96) Thörner, Carl. Gust., Dorp. stud.
100) Seidlitz, Carol. Joh. de, Reval. stud.
   Anno 1822.
111) Sehrwald, Guido, Jacobstado-Cur. stud.
   Anno 1823.
113) Moritz, Carol. Ludov., Livon. stud.
115) Prevot, Joh., Livon. stud.
118) Siewald, Henr. de, Livon. stud.
119)Baumann, Eduard., Anglus. st.
120) Frahm, Paulus, Dorpat. st.
   Anno 1824.
122) Winkler, Reinhold. Frid., Wesenberg. st.
123) Sabler, Guil. Thomas, Reval. stud.
124) Radeck de Radecki, Conr. Rud., Rig. stud.
126) Spörer, Carol. Henr., Livon. stud.
127) Sodoffsky, Carol. Henr. Guil., Rig. stud.
Anno 1825.
135) Friederichs, Gustav., Mitav. stud.
137) Petersen, Carol. Henr., Livon stud.
141) Brandt, Joh. Theoph. de, Rigen. stud.
142) Kaeding, Carol. Godofr., Rig. stud.
144) Bunge, Alex. de, Kiowiens. stud.
Anno 1826.

147) Blumenthal, Henr. Lud., Curon. st.
149) Temler, Alex. Frider., Livon. stud.
150) Carlblom, Ernest., Esthon. stud.
152) Götte, Ernest., Narvensis.
154) Krause, Herman., Dorpat. stud.
155) Kruhse, Robert., Rigens. stud.
158) Büsch, Agathon., Livon.
160) Hueck, Alex. Frid., Reval. stud.
161) Jurgeneu, Petrus de, Rigens. stud.

Anno 1827.

163) Mylich, Henr. Carol., Curon. stud.
164) Roscher, Carol., Würtenbergensis stud.
165) Vogel, Aemil., Saxo. stud.
166) Magnus, Godofr. Henr. de, Livon.
167) Fiandt, Aug., Postampiens. stud.
168) Sivers, Aug. de, Livon.
169) Bornhaupt, Guil., Rigensis stud.
170) Tiling, Robert., Curonus stud.
172) Hesse, Herm. Carol., Dorpat. stud.
173) Tottien, Christoph. Guil., Curon.
174) Bilterling, Car. Armin., Curon. stud.

b) Gradum medicinae doctoris absentes:
Anno 1811.
1) Zimmermann, Dieder. Leop., D. un. Hall.
et circuli Tusculum. med.
Anno 1812.
Anno 1814.
3) Volkenau, Johan., medicus.
Anno 1815.
4) Jenken, Ferdinand., physic. Revaliae.
5) Schlender, Andreas, medicus.
Anno 1816.
Rigae.
Anno 1817.
9) Stubbe, H. Fr., Borusso-Pomeranus medicus.
Anno 1818.
Anno 1826.

   i) Gradum medico-chirurgi:
   Anno 1812.

   Anno 1818.

2) Semke, Joh., med. Dr. extr. circul. Mosc. med.
   k) Gradum medicinae et chirurgiae doctoris:
   Anno 1804.

1) Wilpert, Carol. de, Magister.
   Anno 1805.


4) Itzig, Laser, Magister.
   Anno 1806.

5) Liboschütz, Joseph., Magister.


   Anno 1808.


9) Altherr, Petrus, Helvetus.

    Anno 1809.

13) Avenarius, Jac. Alex., Mag.
   Anno 1810.
   Anno 1811.
17) Jochmann, Ludov., med. chir. et. art. obst.
   Anno 1813.
    Ticinens.
   Anno 1814.
19) Parrot, Frider., Caroliruho-Suevus. st.

l) Gradum medicinae et chirurgiae doctoris
   absentes:

Anno 1802.

   Libaviae.
   Anno 1803.
2) Harder, David., protochirurgus.
4) Unverdorben, Chr. Frid. Guil., Charlottoburg.
   Anno 1805.
5) Cederhielm, Joh., chirurgus Petropoli.
   Anno 1806.
7) Orlay, Joh., phil. D. a consil. aulic. etc.
   Anno 1807.
   Anno 1808.
   Anno 1814.

m) Gradum doctoris artis obstetriciae simul cum gradu doctoris medicinae:
   Anno 1814.
1) Gauger, Carol. Ludov.
2) Gribko, Otto Christian.
   Anno 1815.
3) Hedenberg, Frid. Ludov.
   Anno 1816.
6) Hallstaedter, Ludovic.
7) Eversmann, Eduardus.
   Anno 1817.

n) Gradum medici obstetricii:
   Anno 1818.
1) Wehrmann, Carol., med. 2di ord.
   Anno 1823.
2) Knieriem, Joh. Melch., med. D.
3) Rasewsky, Eduard. de, med. D.
   Anno 1824.
5) Hahn, Frider. Guil., med. D.
6) Winkler, Reinhold. Frid., med. D.
   Anno 1825.
7) Kemmler, Georg. Frider., med. 1mi ord.
    D. extr., medic. Mitaviae.
   Anno 1826.
9) Blumenthal, Henr. Lud., med. D.
10) Kruhse, Robert., med. D.
11) Deutsch, Carol., med. D.
12) Hueck, Alex., med. D.
   Anno 1827.
13) Büsch, Agathon, med. D.
14) Roscher, Carol., med. D.
15) Fiandt, Aug., med. D.
16) Fokkelmann, Philipp., med. D.
17) Tiling, Robert., med. D.

   o) Gradum medici dentarii:
   Anno 1814.

1) Serre, Josepha, e gente Stephan, univ. Cra-
coviens. Magist. art. dentar.
Anno 1816.

2) Wagenheim, Samuel Berend., Neubrück.
   Anno 1820.

   Anno 1821.

   Anno 1825.

5) Bennert, Carol., Gedanensis.
   Anno 1826.

6) Laemmlein, Alex. Christoph., Berol.

   p) Gradum medici ocularii:
   Anno 1812.

Rappaport, Hirsch, Lemberg. med. st.

   q) Gradum obstetricis:

   α) a medicorum ordine examinatae:
   Anno 1812.

1) Meisner, Elisabetha, e gente Albrecht, Rig.

2) Brennicke, Joh. Guil., e gente Petersen, Plesc.


4) Dowenick, Anna Christina, e gente Schwartz, Walkiensis.
   Anno 1814.

5) Warm, Christina, e gente Scherfenberg, Fell.
   Anno 1818.

6) Thurau, Friderica, e gente Exner.

7) Bührmann, Ludovica, Rigensis.
Anno 1819.
8) Smirnoi, Lud., e gente Schmidt.
9) Rössner, Guil., e gente Böning, Narvens.
   Anno 1820.
    Anno 1822.
11) Nadlerin, Charlotta Eleonora, Walkiensis.
12) Heinze, Anna Elisabetha, Walkiensis.
    Anno 1825.
14) Birke, Anna, e gente Jordan.
    Anno 1826.
15) Scharloff, Christina, e gente Thomson.
16) Wittich, Anna, e gente Trey.
17) Barbe, Anna, e gente Sellmann.
18) Tebell, Agatha.
    Anno 1827.
19) Epping, Guilielm., e gente Görsch. obst. borus.
20) Biestock, Guilielm., e gente Fillbrand.
21) Josephson, Ida.

β) ab administratione rerum medicarum Li-
    voniae (L), Curoniae (C) et Esthoniae (R)
    examinatae.
    Anno 1812.

1) Baroten, Amalia Sophia, L.
2) Katschagin, Anna Dorothea, L.
Anno 1813.
3) Jensen, Ludov. Dorothea, L.
Anno 1814.
4) Diesing, Maria, L.
5) Rennert, Maria, L.
6) Feuering, Natalia, L.
7) Jelinsky, Maria, L.
8) Werner, Ludov., L.
9) Wulff, Hedwiga, L.
10) Pulmann, Helena, L.
11) Henning, Dorothea Elisabetha, L.
12) Schindler, Dorothea, L.
Anno 1817.
13) Schenk, Anna Gerdrutha, E.
Anno 1818.
14) Larsch, Anna Elisabetha, L.
15) Ahrens, Maria Gulielma, L.
16) Tietz, Helena, E.
Anno 1819.
17) Hahn, Maria, E.
18) Kuhntert, Benigna Constant., L.
19) Glass, Maria Soph. Doroth., L.
Anno 1820.
20) Krannhals, Cathar. Amal., E.
21) Küsel, Amalia Elisabetha, E.
Anno 1821.
22) Frank, Anna Juliana, C.
23) Gennert, Anna Elisabetha, L.
24) Briskorn, Ludov., L.
25) Schmidt, Anna Dorothea, L.
   Anno 1822.
26) Weyrauch, Agnesa Elisab., C.
27) Dorndorff, Dorothea, C.
28) Cassa, Anna Catharina, L.
29) Wischmann, Ludov. Charlotta, L.
30) Kölbel, Charlotta Gerdrutha, L.
31) Schroeder, Theophila Benigna, L.
32) Trempin, Catharina, C.
   Anno 1823.
33) Austerlade, Benigna Gerdrutha Theoph. C.
34) Kern, Florentina, e gente Krause, L.
35) Kuhn, Christina Elisab., e gente Wirnck, L.
36) Bergbohm, Anna Julia, e gente Reuter, L.
37) Foss, Gerdrutha Margaretha, e.g. Eberhard, L.
38) Stein, Amalia, e gente Landesen, L.
   Anno 1824.
39) Masing, Antonia Elisab., e gente Kraft, L.
40) Stahl, Elisabetha, L.
41) Hetzel, Cathar. Amal., e gente Schneidig, L.
   Anno 1825.
42) Ohst, Anna Dorothea, e gente Hildebrand, L.
45) Grünberg, Joh. Appolon., e g. Breverrn, L.
44) Weyde, Anna Dorot., e g. Mertens, L.
45) Domank, Helena Maria, e g. Schütz, L.
46) Goworowsky, Maria Elisab., e g. Müller, L.
47) Engell, Christina Doroth., e g. Timm, L.

Anno 1826.

48) Schenke, Anna Cathar., e g. Vegesack, L.
49) Schröder, Carol., e gente Böhm, L.
50) Carlowitz, Catharina, e gente Breitlau, L.
51) Wolters, Charlotta Margaretha, C.
52) Krüger, Anna Regina, C.
53) Pobowsky, Anna Regina, E.
54) Mallenberg, Anna, e gente Rabe, L.
55) Freyberg, Eleonora Doroth., e gente Döll, L.
56) Michelson, Eva Elisabetha, e g. Köhler, C.
57) Schörner, Anna Doroth., e gente Witt, C.
58) Schmidt, Anna Susanna, e g. Brachvogel, C.

Anno 1827.

59) Cyliacus, Anna Maria, e g. Kroeger, L.
60) Birkbaum, Anna Soph., e g. Noffsly, L.
61) Walthoff, Anna, e g. Kretschmer, L.
62) Bruczinsky, Anna, e g. Mester, L.
63) Baumert, Josephina, e g. Wells, C.
64) Haase, Ludov. Doroth., e g. Eckardt, C.
65) Knörre, Susanna Sibylla, e g. Friede, C.
66) Schwartz, Jul. Eva, e gente Bartning, C.
67) Darthe, natione Lettica, C.
67) Kühnlentz, Susann. Elisab., e g. Gemünde, E.
69) Mandelkow, Doroth. Ludov., e g. Robran, L.
70) Klebeck, Anna Carolina, uxor liberi Baronis, e gente Baronum Mengden, L.
71) Wittenberg, Natalia, e gente Nofsky, L.
72) Kraft, Carol. Elisab., e gente Braunstein, E.
73) Stavenhagen, Carol. Ludov., e g. Hain, C.
74) Henning, Anna Christina. C.
75) Vorrath, Charlotta Susanna, C.
76) Manks, Dorothe. Veronica, C.
77) Papendiek, Maria Elisabetha, C.
68) Hoffmann, Christiana Barbara, C.

B) in arte pharmaceutica.

a) Gradum pharmacopoei auxiliarii acceperunt:

   a) a medicorum ordine examinati:

   Anno 1812.

1) Arens, Jac. Fürchegott, Wendens.
   Anno 1813.

2) Zirg, Peter.
   Anno 1814.

3) Schwan, Aug. Frid., Dorpatensis.
4) Schütz, Justus Frid. Guil.
   Anno 1816.

5) Seedler, Abrah. Daniel.
   Anno 1817.

7) Lau, Carol. Frider., Dorpatens.
8) Ernist, Gustav. Theophilus, stud.
Anno 1818.
10) Buchholtz, Car. Gerard., Rig. stud.

Anno 1819.
17) Luhde, Carol. Frider., stud.

Anno 1820.
19) Koller, Georg., Hanoveranus.
22) Geisler, Johannes Julius, stud.

Anno 1821.
27) Pirwitz, Carol. Frider.

ab administratione rerum medicarum Curoniatiae (C), Esthoniae (E), Livoniae (L), Ministiae
(M), Pleskowiae (P) examinati:

Anno 1810.
1) Belauszow, Michael. L.
2) Mahler, Joh. Carol. L.
3) Neitz, Frider. Theoph. L.

Anno 1811.

4) Baranski, Joh. Carol. L.
5) Weichler, Joh. Christ. L.
6) Richter, Guil. Henr. L.
7) Mebius, Maurit. L.
8) Hermann, Samuel. Guil. L.
9) Köchert, Godoard. Guil. L.
10) Marnitz, Carol. Henr. L.
11) Gentz, Fridericus. L.
12) Calvoer, Fridericus. P.

Anno 1812.

13) Prietz, Joh. Henric. L.
14) Maagor, Petrus. L.
15) Hellmann, Ernest. Frider. L.

Anno 1813.

16) Langerhansen, Carol. Eduard. L.
17) Wagner, Frideric. L.
18) Tirolh, Julius Conrad. Daniel. L.
19) Lüders, Carol. C.

Anno 1814.

20) Siering, Daniel. Ernest. L.
22) Albrecht, Alexander. L.
23) Müller, Joh. Frider. C.
24) Alimann, Petrus Henr. L.
     Anno 1815.
26) Krause, Eberhard. Frider. Theoph. C.
27) Meltzer, Joh. Georg. E.
28) Nack, Carol. Guil. E.
29) Hein, Frider. Leopold. C.
30) Kernowsky, Carol. M.
31) Fergel, Johann. M.
32) Hasenwinkel, Frider. Guil. C.
33) Ernst, Francisc. C.
34) Jenken, August. L.
     Anno 1816.
35) Trull, Frider. Ernest. E.
36) Heppe, Francisc. C.
37) Hentzelt, Frider. C.
38) Reinecke, Henr. Ludov. E.
39) Wiltzen, Joh. Theophil. C.
40) Grundt, Frider. Nicol. C.
41) Schmidt, Christoph. Frider. C.
42) Neumann, Joh. Alex. C.
43) Drümpelmann, Andreas. C.
44) Baething, Michael Daniel. C.
47) Backe, Guil. L.
48) Remmert, Alexander. E.
49) Iwen, Carol. E.
50) Pilatzky, Carol. E.
51) Pilatzky, Johann. E.
52) Reier, Philipp. M.
53) Rose, Henric. C.

Anno 1817.

54) Kulikowsky, Christoph. M.
55) Scharte, Godoard. Theodor. L.
56) Marnitz, Ernest. Reinh. L.
57) Vogdt, Carol. Ferdinand. L.
58) Biccarelli, Joh. L.
59) Freund, Carol. E.
60) Danilowitsch, Joh. M.
61) Ziehm, Carol. Frider. L.
63) Burmeister, Philipp. Theoph. C.
64) Schirmer, Petrus Ferdinand. L.
65) Haller, Jacob. Gustav. E.
66) Wagner, Carol. Frider. L.
67) Loeper, Jacob Joh. Frider. L.
68) Taube, Johann. Jacob. L.
69) Beyer, Anton. C.

Anno 1818.

70) Heindorff, Ferdinand. E.
71) Schlicht, Carol. Christian. L.
72) Schatt, Joh. Georg. L.
73) Weide, Carol. Ludovic. L.
74) Vogel, Ulricus. L.
75) Koenigsstaedter, Mich. Leberecht. L.
76) Haase, Johann. Jac. L.
77) Rackoffskey, Joh. E.
78) Muller, Ludov. Ferdinand. C.
79) Wallenburger, Joh. Andreas. L.
80) Huther, Francisc. Theodor. L.
81) Danilewitsch, Francisc. M.
82) Berg, Joh. Andreas. E.
83) Brenner, Ludov. Constant. C.
   Anno 1819.
84) Wagner, Petrus. M.
85) Hemmelmann, Georg. Henr. E.
86) Brasche, Joh. Henr. E.
87) Wilke, Alexander. L.
   Anno 1820.
89) Ollwig, Joachim. Frider. L.
90) Hartmann, Fridericus. C.
91) Behlert, Joh. Frider. C.
   Anno 1821.
92) Walker, Carol. Ludov. C.
93) Sadowsky, Diederic. Nicol. L.
94) Peters, Nicolaus Ferdinand. L.
95) Muller, Johann. Frider. C.
96) Deringer, Guil. C.
97) Schneidereit, Theophil. L.
98) Balbiani, Anton. L.
99) Seezen, Ernest. Ludolph. L.
100) Borckum, Colling. Samson. C.
101) Friedlieb, Frider. Constant. C.
102) Wiersig, Carol. Frider. E.
103) Koenigsstaedter, Petrus. L.
104) Schultze, August. C.
105) Trompeter, Christian. Ludov. E.
106) Ausculad, Benjamin. Ludov. C.

b) Gradum pharmacopoei auxiliarii tertii ordinis:

α) a medicorum ordine examinati:

Anno 1823.
1) Bourgeois, Joh. Carol.
2) Gehewe, Ferdinandus Leopold.

Anno 1824.
3) Hempel, Gustav. Ferdinand.
4) Hess, Otto Christianus.
5) Asmuss, Georg.

Anno 1825.

Anno 1827.
8) Jordan, Guil.
9) Schaeffer, Fridericus.
S) ab administrationibus rerum medicarum per Livoniam (L), Esthonian (E) et Curonian (C) examinati:

Anno 1822.
1) Puls, Christ. Frideric. E.
   Anno 1824.
2) Köster, Carol. Guil. L.
3) Dziewiontkowski, Josephus. L.
4) Barth, Alexander. E.
   Anno 1825.
5) Adolphi, Henric. Theodor. L.
6) Adolphi, Leopold. Carol. L.
7) Strauss, Ephraim. L.
8) Seidel, Otto Franciscus. L.
   Anno 1826.
9) Müller, Mauritius. C.
10) Nübling, Joh. Frid. C.

c) Gradum pharmacoopoei auxiliarii secundi ordinis acceperunt:
   α) a medicorum ordine examinati:
   Anno 1822.
1) Reidemeister, Carol. Alexius.
   Anno 1823.
2) Rahr, Alexander Samuel.
3) Abel, Henricus Gustavus.
   Anno 1824.
4) Hansen, Johannes Valentinus.
6) Rücker, Carol. Frider.
9) Luchsinger, Jacobus, stud.
   Anno 1825.
10) Petersenn, Johannes Augustus.
    Anno 1826.
12) Burchard, Alexander Ferdinand.
13) Köhler, Gustavus Eduardus.
    Anno 1827.
14) Gläser, Theodor.
15) Mesmacher, Carol. Frider.
17) Schütz, Alexander.
18) Bergfeldt, Carol.
19) Erxleben, Eberhard.
21) Dieckhoff, A. E.
22) Ripskowsky, Leopoldus.
23) Lockenberg, Frider.
24) Seebach, Jacob. Ferdinandus.

(3) ab administratione medica Curoniae, Esthoniae et Livoniae examinati:
   Anno 1822.
1) Matthiesen, Eduard. Christian. E.
2) Hellmund, Johannes Carol. C.
3) Baumann, Eduard. E.
4) Haetge, Georg. Henric. E.
5) Ludendorff, Frider. Guil. C.

Anno 1823.
6) Schroeder, Gustav. Frider. L.
7) Wichmann, Frider. Magnus. L.
8) Grass, Ludovicus. E.
9) Krüger, Ernest. Carol. L.
10) Nürnberg, August. Frider. E.
11) Ziegler, Johannes Carol. Theoph. de, L.

Anno 1824.
12) Trinckler, Francisc. E.
13) Schmiedeknecht, Matthias. E.
14) Reinhard, Ferdinandus de, L.
15) Kallmeyer, Guilielm. Hieronym. C.
16) Gehlhaar, Carol. Theodor. L.
17) Oppelt, Carol. L.
18) Eichler, Joh. Eduard. L.

Anno 1825.
19) Leitner, Johann. Carol. L.

d) Gradum pharmacopoei auxiliarii primi
   ordinis:
   æ) a medicorum ordine examinati:

Anno 1822.
1) Salemann, Carol. Eduard., stud.
Anno 1824.
2) Schmidt, Georg. Frider., stud.
   Anno 1825.
3) Walter, Carol., stud.
   Anno 1826.
4) Berggreen, Augustus Guil.
5) Rambach, Julius Benjamin.
   Anno 1827.
6) Heugel, Julius Eduardus.
7) Thurau, Ludovic. Frider.
8) Plate, Carol. Ludov.
9) Richter, Bernhardus.
10) Hagen, Magnus.

β) ab administratione medica Curohiae, Esthoniae, Livoniae examinati:
   Anno 1822.
1) Marschner, Johannes Christoph. L.
2) Oester, Nicolaus Henr. L.
3) Wasiansky, August. L.
4) Hoffers, Henricus L.
   Anno 1823.
5) Jaepelt, Fridericus. L.
   Anno 1824.
6) Naprowsky, Ernest. Theodor. L.
7) Günther, Frideric. Eduard. C.
   Anno 1825.
8) Heugel, Carol. August. L.
9) Zobel, Ferdinand. L.
   Anno 1826.
10) Schillhorn, Eduard. L.
11) Trull, Joseph. Alexander. L.
12) Zimmermann, Fridericus. C.

e) Gradum pharmaco poe i substituti acce-
   perunt:
   α) ab ordine medicorum examinati:
   Anno 1811.

1) Beier, Ferdinand. Ludovic.
   Anno 1812.
2) Hesse, Carol. Gustavus.
3) Torne, Carol. Frider., stud.
4) Anton, Joachim., Wittebergensis.
5) Glasson, Petrus, Revalensis.
   Anno 1814.
10) Baumann, Eduardus, Gedan us.
   Anno 1815.
12) Sellmer, Michael Frider., stud.
   Anno 1816.
13) Michelson, Reinhold. Gu il.
15) Kotschneff, Johannes.
17) Calvör, Fridericus.
18) Ewertz, Joh. Ulric.
19) Claus, Carol. Ernest.
20) Rudolph, Petrus.
21) Arens, Jacobus.
22) Geschwaend, Reinhold Samuel, stud.
24) Borchmann, Hannibal.
      Anno 1817.
29) Bamberg, Raphael Levy., stud.
      Anno 1818.
      Anno 1819.
33) Grimm, Otto Julius Francisc.
      Anno 1820.
34) Trull, Ernest. Frider.
35) Backe, August Guil.
    Anno 1821.
39) Fischer, Carolus.
41) Greffs, Carol. Henric.
42) Vogel, Ulric.
43) Scharte, Godoard. Theodor.
44) Dantal, Otto Christianus.

β) a b a d m i n i s t r a t i o n e m e d i c a C u r o n i a e, L i v o-
    n i a e, M i n s k i a e e x a m i n a t i:
    Anno 1810.
1) Hartmann, Ernest. Henr. L.
    Anno 1813.
2) Nohrenberg, Frider. Georg. L.
3) Rose, Guilielmus. C.
4) Ennemann, Guilielm. Ferdin. C.
    Anno 1814.
5) Göldner, Theodor. Frider. C.
6) Königsstaedter, Joh. C.
    Anno 1815.
7) Felber, Anton. M.
8) Block, Johann. Georg. M.
9) Harras, Guilielmus. C.
10) Schultz, Frideric. M.
    Anno 1816.
11) Felber, Franciscus. M.
13) Dresden, Leonhardus. C.
14) Horwart, Leopoldus. M.

Anno 1817.

15) Roschée, Carol. Frideric. L.
16) Schmidt, Christoph. Henric. C.

Anno 1819.

17) Kirsch, Adam. M.

5) Gradum pharmacopoei substituti tertii ordinis acceperunt:

Anno 1823.

1) Königsstaedter, Michael Leberecht.

Anno 1824.

2) Jahn, Frider. Guilielm.
3) Böning, Carol. Godofred.
4) Weidenbrück, Petrus Frideric.
5) Lüders, Carolus.

Anno 1825.

6) Pilatzky, Johannes.

Anno 1826.

7) Hess, Otto Christianus.

Anno 1827.

8) Schroeder, Gustav. Frideric.
9) Koester, Carol. Guilielm.
10) Asmuss, Georg.
g) Gradum pharmacopoei substituti secundi ordinis acceperunt:
   Anno 1822.
1) Wilke, Alexander, stud.
2) Berg, Carolus.
   Anno 1824.
4) Schultz, Christianus, stud.
5) Pirwitz, Carol. Frider.
6) Müller, Joh. Frideric.
   Anno 1825.
7) Reidemeister, Carol. Alexius.
8) Marschner, Joh. Christoph.
9) Hoffers, Henricus.
   Anno 1826.
10) Feldt, Ludovicus.
11) Wasiansky, August.
   Anno 1827.
12) Abel, Henricus Gustavus.
14) Fillbrandt, Johannes.
15) Esch, Petrus.
16) Leitner, Johan. Carol.

b) Gradum pharmacopoei substituti primi ordinis acceperunt:
   Anno 1822.
2) Edell, Daniel.
3) Meltzer, Petrus Reinholdus.
4) Andress, Eduard, Frider.
5) Wiltzer, Joh. Theophilus.
6) Schlicht, Carol. Christianus.
7) Hellwig, Frider. Eduardus.
10) Luhde, Carol. Frider.
12) Baier, Antonius.
13) Thörner, August. Henric.
    Anno 1823.
14) Koller, Georgius.
    Anno 1824.
16) Bornwasser, Petrus Ludov., stud.
    Anno 1825.
17) Koenigsstaedter, Petrus Leo.
18) Deringer, Guilielm.
19) Rahr, Alexander.
20) Salemann, Carol. Eduard., stud.
21) Morino, Carol. Ludovic.
22) Marnitz, Ernest. Reinhold.
    Anno 1826.
26) Schwemberger, Joh. Frider.
28) Wegener, Carol.

Anno 1827:
30) Biccarelli, Johannes.
31) Reinhard, Ferdinand.
32) Kallmeier, Jerome.
35) Freydank, Johann. Ernest.

i) Gradum pharmacopoei acceperunt:
α) a medicorum ordine examinati:

Anno 1805.
1) Cossart, Leonhard., stud.

Anno 1806.
2) Helwich, Frider., stud.
3) Elsingk, Bernard., stud.

Anno 1807.
4) Strahsen, Frid. Christian.
6) Zimmermann, Andreas Christian.
7) Ottensenn, Hans Samuel.

Anno 1808.
Anno 1809.
10) Kagel, Diedericus Jacobus, stud.
Anno 1810.
Anno 1811.
12) Grimm, Carol. Frideric.
14) Radzibor, Frider.
Anno 1812.
15) Ilisch, Samuel. Frider.
16) Hermann, Carol.
Anno 1813.
17) Sponholtz, Joh. Carol.
18) Baransky, Carol. Johannes.
19) Brinkmann, Fridericus, stud.
Anno 1814.
25) Storre, Constantin., stud.
27) Matthisson, Otto Ernestus, stud.
Anno 1815.
Anno 1817.
31) Rudolph, Petrus.
   Anno 1818.
   Anno 1821.
   ab administratione rerum medicarum Curoniae et Esthoniae examinati:
   Anno 1813.
1) Paepke, Carol. Henric. C.
   Anno 1814.
2) Adolphi, Johan. Carol. C.
3) Adolphi, Carol. Leopold. C.
   Anno 1815.
4) Harras, Guil. C.
   Anno 1816.
5) Dörckson, August. Guil. E.
   k) Gradum pharmacopoei tertii ordinis accepit:
      Anno 1827.
   Behlert, Johannes Fridericus.
   l) Gradum pharmacopoei secundi ordinis accepit:
      Anno 1827.
   Luhde, Carol. Fridericus.
m) Gradum pharmacopoei primi ordinis acceptum:
Anno 1822.
1) Ernst, Francisc. Antonius.
2) Trull, Ernest. Fridericus.
3) Scharte, Godoard. Theodorus.
4) Randt, Joachim Ludovic.
   Anno 1825.
5) Gauger, Gustavus Eduardus.
   Anno 1826.
6) Dantal, Otto Christianus.
   Anno 1827.
7) Deringer, Guilielmus.

n) Gradum pharmaciae candidati acceptum:
   Anno 1809.
   Kagel, Diedericus Jacobus, stud.

Sectio quinta.

Dissertationes ad gradum in arte salutaris obtinendum consensu medicorum
ordinis Dorpati editae:
Anno 1802.
Hassenmüller, Joh. Aug. diss. sistens: novum ad

Nota. Dissertationes, quarum formam non indicavimus, sunt
formae octavae, et ubi locum, quo impressae sint,
non addidimus, Dorpati sunt typis excusae.

Anno 1803.


Harder, David. diss. de variolis vaccinis observata quaedam. 4. pp. 20.


Anno 1804.

Wilpert, Carol. de, diss. de differentia organi auditus animalium. 4. pp. 23.

Wilpert, Carol. de, diss. de morbis quibusdam organi auditus. pp. 42.

Leidloff, Carol. diss. de inflammationibus, sectio I. pp. 53.

Anno 1805.


Anno 1806.
Liboschütz, Joseph. diss. de morbis primi paris nervorum. pp. 50.
Anno 1807.
Orlay, Joh. diss. sistens doctrinae de viribus naturae medicatricibus historiam brevem, expositionem, vindicias. pp. 96.
Anno 1808.
Altherr, Petr. diss. de usu medicinali zinci muriatici. pp. 52.
Damm, Carol. Magn. diss. sist. blennorrhagiam pathologice et therapeutice consideratam pp. 60.
Anno 1809.
Avenarius, Jac. Alex. diss. de varietate coloris ossium. pp. 36.

Anno 1810.

Anno 1811.
Schultz, Carol. Alex. diss. de differentiis, quae inter febres vasorum easque nervorum intercedunt. pp. 38.
Bruun, Constant. diss. primae lineae aetiologyae catarrhi. pp. 29.
Rosenius, Joh. Frid. diss. de genesi febrium earumque novae theoriae expositionem brevem continens. pp. 46.
Worms, Ern. Frid. diss. de causis, quae morbo-

Anno 1812.
Marnitz, Carol. diss. de impedimentis diagnoseos, atque viis haec, quantum fieri potest, removendi. pp. 72.
Faustmann, Joh. Adam. de indole hysteriae et praecipua, qua differt ab hypochondriaco malo, ratione. pp. 44.
Streibelt, Otto Herm. de nephritide. pp. 38.

Anno 1813.

Anno 1814.
Jaenisch, Alex. Frid. de crisibus, potissimum quae in febribus occurrunt. pp. 56.
Brosse, Petr. Theoph. de haemorrhagia pulmonum pp. 60.
Gauger, Carol. Ludov. therapia medica ulcerum chronicorum. pp. 52.
Baer, Carol. Ernest. de morbis inter Esthonas endemicis. pp. 87.
Parrot, Frider. de motu sanguinis in corpore humano. pp. 32.
Anno 1815.
Jeromin, J. Lud. de morbis nius formativi. pp. 42.
Schreiber, Frid. de pathologia pulmonum. pp. 64.
Hedenberg, Frid. Lud. de differentia et similitudinibus hypochondriae et hysteriae. pp. 45.
Bursy, Carol. Theoph. Henr. Frid. animadversi-
ones historicocriticae in doctrinam de consensus, antagonismo et antenergia. pp. 115.
Weise, Joh. F., de pathologia consensus. pp. 44.
Troedel, Carol. Frid. de, de affinitatibus atque differentiis, quae inter catarrhum, rheumatismum et arthritidem intercedunt. pp. 39.
Rittich, Christ. Frid. de, nova inflammationis theoria. pp. 56.
Reinfeldt, Frid. Ern., de deglutitione difficili. pp. 22.

Anno 1816.
Glaser, Frid. Reinh. de, de virtute et vi medica Lepidii ruderalis Linn. pp. 60.
Mizonkewich, Carol. Aloys., de sympathia renum praecipue in statu morboso. pp. 27.
Laquier, Maur., de epilepsia. pp. 22.
Vollberg, Carol. Frid. Ulr., pharmae quaedam.
indigena, pharmacopoeae Rossicae addenda. pp. 31.

Anno 1817.

Eichler, Ern. Henr., de aceti crudi usu medico. pp. 45.


Anno 1818.


Maconi, Petr. Henr., de rubefacientium et vesicantium agendi modo. pp. 41.

Fowelin, Gust. Reinh., generaliora quaedam de exanthematibus. pp. 41.

Heine, Th., de accuratiore phthiseos pituitosae seu blennorrhoeae pulmonum diagnosi. pp. 20.


Schering, Fr. Christ. Lud., de rhinorrhagia. pp. 35.
Anno 1819.
Walter, Piers. Uso Frid., de versione foetus in caput. pp. 58.

Anno 1820.
Körber, Joh. Georg. a, de ebrietate. pp. 47.
Alimann, Petr. Henr., de inflammatione. pp. 45.
Walter, Adolph., exempla quaedam venarum inflammationis cum epicrisi. pp. 43.

Anno 1821.
Thörner, Carol. Gust., meletemata quaedam de vì respirationis in vitam animalem servandam. pp. 112.

Hunnius, Carol. Abrah., de morbo: Sinni wil (blaue Blatter) nominato, carbunculo quodam Esthoniae rusticis endemic. pp. 144.

Höppener, Guil. Alb., de sympathia inter singula systema generationis foemininum constitutentia organa intercedente. pp. 68.


Harmsen, Guil. Christ., quaedam ad pathogeniam morbi hereditarii spectantia. pp. 44.

Anno 1822.


Fleischer, Joh. Theoph., aneurismatis varicosi complicati historia. pp. 44.


Perbandt, Henr. Carol., de virtute balhei marini medica ejusque applicandi modo. pp. 60.


Sehrwald, Guido, de dolore faciei Fothergili. pp. 60.
Anno 1823.
Moritz, Carol. Lud., specimen topographiae mé- dicae Dorpatensis. pp. 80.
Prevot, J., analecta quaedam ad infusionem. pp. 52.
Siewald, Henr. a, de cranii formatione in Del-phino Phocaena cum tab. duab. lithographi-cis. pp. 38.
Frahm, Paul., de Jodii natura et usu medico. pp. 46.
Anno 1824.
Radeck de Radecki, Conr. Rud., de delirio tremente. pp. 94.
Spörer, Car. Henr., de inflammatione morbo animalium et vegetabilium. pp. 73.
Lindgreen, Joh. Gust., de viis ex intestinis ad systema uropoeticum. pp. 50.
Anno 1825.
Friedrichs, Gustav., de vulnerum pleurae pulmonisque diagnosi et cura. pp. 84.
Kaeding, C. Godofr., de cauteris actualibus. pp.72.
Bunge, Alex. de, de relatione methodi plantarum naturalis in vires vegetabilium medicales. pp. 70.
Auer, Joh., de typho contagioso, cum appendice, quae historiam epidemiae Tichwinensis atque nonnulla alia, ad praxin medicam pertinentia, exhibit. p. 152.
Anno 1826.

Temler, Alex. Frid., de uteri putrescentia. pp. 57.

Carmblom, Ernest., de phthisi laryngea tuberculosis. pp. 80.


Götte, Ern., scorbuti theoria, symptomatologiae, aetiologyae et therapiae innixa. pp. 60.


Krause, Herm. descriptio monstri humani bicorni, cum hemiacephalia c. tab. III. pp. 34.


Hartmann, Theod. Conr., de morbo maculosohae-morrhagico Werlhofii. pp. 60.


Hueck, Alex. Frid., de mutationibus oculi internis, respectu distantiae rerum. pp. 74.
Jurgenew, Petr., de luis venereae apud veteres vestigia. pp. 54.
Sellheim, Gust., de phlegmatia dolente. pp. 72.
Anno 1827.
Roscher, Carol., casus hystericae chloroticae ma-gnetismo animali sanatae. pp. 32.
Bornhaup, Guil., additamenta quaedam ad metho-dum professoris Dzondi novam antisypphiliti-cam accuratus aestimandam collata. pp. 31.
Tilling, Robert., de haemorrhoidibus, melaena et fluxu hepatico ex eodem fonte profluentibus. pp. 47.
Faehlmann, Frid. Rob., observationes inflamma-tionum occultorum. pp. 78.
Bilterling, Car. Arm., de trichiasi et entropio. pp. 75.