Pamielte beter det frsn Sinvrna fen, os Qetory Der, of tr soin ar sembre all dan 15 ? s prember. Hade fyra grekiske nisurtgeriteskepp. Fher, ufsemble



 flotrat: Grekerne ofvirlód latdinngarna' (hvilka

 Dit erat Failyerts laditiong sonk brerod at var




 Betahimadivan- ${ }^{2}$ skate sulfanm harvor bibehsilite Dight fromin urifelangs af promiugar $P_{2}$ affirer
 bachinde fillstifid Tortais - Euligh untriaimilser frtu Bucharest a' if, 3 Nuwmber har Gavan O,
 Pafalidegritiga Griker til Silstrha man Inktab dee f Alarvert. Den Dyss nloamude Kamakan if Keajuwa, som fonse bli vit Musxthain, har bliferk




 dita rin Vemedtan att wn Grekisk eskadix giont em landatigoiues ps Cyperin och ofverfaltir dell dievaer
 rystigheterua: Famagusta, hans residince, stiall, if ven ha va blifvit umbrändt... Uti elt bret frán



 en stor corpse Tullianlige otristade, dieiphinerate Gadtemic for firá batalinate at whikat vapen, iekes
 pext, amminifion, och paniplete inifion'my atanisc:



 de amab erfatit. ath det if fefta rid land gath isuleat rade, iekr arganismate imentivkur illin, meari a sind nerlet vid det i Mirrea skedda, men tillbakaslagna infilterf 50 oou Tukger. Heilken annan effect
 behöfray hadanefter, fick ath bïuge denieg corps




 Biflande wabrem fief gimu ketamle teftervyrate Mod eth ord mank lot yor aies stara robler darafin. deh saknar dair fore ivhe rin simma af nian töncoó. fecs, suny deus knalar forciningen -of Dinime corge. Fiar atshatat ent fordrag mell depileraite ysir theeno.






 Tor ens nyskapas fristat alldelis Teke nagot-arseciod de, मobras.

Splinient Tratingen Cuiverisar moldefop-

 exminierern Gevelis hastru at if, is sedmu ligcafens





 fivar aig sissum ein verthis forforietso cumb le I frsga varamle persuer orfi stiom ro ar de stralfol baraste orveiliadeforit af starions ervinuling veh alle



 ne àreen mśtre andiafallan. - Cartes harya shitae sioa -of ver läpguingar toramfe midanlazs lagon. og

 rekum: etr commitelorstag robrande sitypinstimisis af
 sion. Mi. Canga rksile, aft enobrineme beytux

 for
 gu-Ires. Implearewacte Shiva, firomint lite


 om grind forcfauns till omirataing offer forad
goln bejpkades med 79 röster emot 69 , och dariss axtoge syitiva forslaget med 73 vanut 65 . Der shuile Fore owojligts oth sige, hyilkit patii iostal lor ellef emut it ty heor orb ce rostade effry sin seru Glyctigedse, ogh det billick si ow hyart onnet, eom I Pasis vid omrösumgen, ölser dess of 115 Detalof, ulkastade behanta adrissan tilf honmpes. - Ui st hepulig si ssion hifya andringer sorampe engelfkg varur kommit nudir discussion, peh, vew
 folfidrue of en bor, cheelsho jidusi, inin eyumande tyined lifa sedan huse dif Dlant vil for sahert vetp. att enperal Blina blîver utuămind fill olsetr.
 Catalouiey", Navarra och Arragonimg wis at po
 visinus-gemmalir under lungm, Din forms com ps elalf bringas tilf 40 awos man, hivarje of de endic tiil 20000 niail, wech amantige theprative skulo 1, Thec,





 platecil siodde diras vonotro ilved weh den sina-
 dar in for Comica dr firan.p.panmad pointer Comerniturate o pands stasha pusitumer pinter


 eit. R. Dame shall have ohstifit bityatate for-


 tauscarala dodiér lonshrackte homom, win dir yofe mojilita, all ban ofath ser sig tvingen till ett
 or sioun ell lofrbud till wisgon in saferibsag af slimat

Frumatite. Den of Nuy, föromakade de


 aphidla i Pars. Man iossikralth alt Phadid vis


 lade all ministrople If undervätmath Jös samlat oig, noly befallningar atuah blikit mitactade tör Frigit in wal, nampde utmathes beheralor, som genast akule resa till arméen,"
I. Courier Francais sहger $\frac{1}{3}$ anledunge tiärats




 Fris inte lugn, utan all oatha diss för hisllop, den wed auhes wakine i lara, Dogens fall him hufzulaakhigen al ryherua ofver det, som i pár (d 20) sholl batva tilldragit sig i des hatlona muitrntidet Alan sadk, an higut dari blivit difmelet bealorad, och all gatural Boadesoult var memband fill Major generat ander Hertigen of Angoutrane, L'E-

 spuilas." Ou de dó ha va sà clika crikuingara si ä det sallsont, at wan icke for slut ys tem



 delse of find skulte dis huift atshara ala laloke shuteramilar, och gora, atr hundelm whe wnodighe yis alumorrade sigo os, w.

Euglans. Kananpeh ankoun A, 21-Nuvent

 axtihat of vir Englatida for fixtlarde n wied tressieng
 afthetes haxtat defto life i fysslants armiar, oebs
 roner deha JJan hoppas, oll Mr. Cainining skillt athijelpa dat onda getron en alldeles amotnalt pulitik.

Veranac. Les हfvarnoligex, som vaz it aland



 forblating af, raugressenssifgrumibaiker ofver den
 bypluzad anch danpú feamlagd tor de hiöza. mionarhy an till antukather. Man vill veta, atl co br väpe Mad iublandming dänati alldiltas iche pomäninea;
 Potsaliega brıätelarra som hrimplöpa sö̀ande innehblit af dema, phe intel uficiecti, säth tungjurde


## STOCKHOLM, <br> 

## N:o 59.

#  

## Om <br> presternas politiska inflyzande.

STangf historien sir t tillbaka, ser man dem? it Thalka olliens och gnâtijensteus Nảrd varit anförm trodd, ntófva ett välde öfver folken, hvilketoingen amnai magtägande vogat tillvälla sig. Germanerne vofo sí fria och sî svartsjuka om sim frihet, att Jngen anförare, istet verlasligt OIverlufvud văgade aphäfva sig till nảgon magt $i$ annat än det wärf, hvartill Kan var särskildt atsedd; men af presterne i deras theliga lunder tside den frie Germannen nestiga kroppsstrall. Bruidernas -tyrami hos de Coiliska folkstgmparna is allohäat bekint. Huru Bor magt presterne yibivade bland de gaunla Lagyptierma, kanner nian alven. Pa Söderhafsöarna och tos minga andrà bland de nyss, nptäckta folk ligger en förfärlig magt i presternas händer.

Alt forklara ursprunget till demna magt ir icke svo̊rt. Mörkret gör hivaxje djärf bedragare eller enthusiast till en haffgud. De vexldalige mageagande hofva insatt detta, och mânga Konuugar och logstiffare hafva darfore stallt sig i spitsen för presterua. Utan alt söka mảnga exempel beliofiva vi blott päminua oss Oden och haus efterträdare, Mohammed och Kaliferna.

Det fordras en ansenlig grad af bildning ooh tankens by ftuing, för att göra sig ett värdigt, sndetigt begrept -om, det diögsta väsendet. Sa lảnge människan sifx på len låg bildningsgrad, fästar hoon vid Gud begreppet om storhiet, sidan som den jordiska storketen visan siga Kring slen jordiska monarkers thron funnas gunstlingar och tianare, geinpm hvilka undersåten blott kah nalkas Majestätet och hvilka på defta sảtt blifiva sjelfive ett föremåt f ${ }^{\circ} \mathrm{r}$ wördnad eller fruktan, Att fortsätta liknelsen osh framställa sig sjelfya sisom dessa gudomens gunstlingar har varit prästernas intereese. Man hisnay ofivar den oförskämdhet, hyarmed detta spel is minga sekter blifvit drifvet.

## Natarligt ar det, att de, som filltroddes ett

 Atort infly tende hos Gud i frâga om människornaz andeliga vall, ocksà fingo stor magt i det timliga; men nindee lât begripligt ăr det, hurn elt mörkreff foster kompit att öfverlefya sin tid, och attman innu ser exempel pa verldslig magt, inkraktad med foregitna andeliga vapen, och det af dor religiotens tjänare, hvars atiftare bögtidligen förElarade sitt rike icke vara af denna verlden.

Vi tala bīr naturligtvis icke om virt Svenka presterskop, som icke grundar sin politiska vigt p ${ }^{6}$ ronbikr, missionäter och dylikt, utiu pa privilogier, sum sent af äro verldsliga. Redan en giang Har man anenärkt, att det, som virt presterskap representevar och för hvars skull det har en rö̀t i nationalforssmilingen, jeke âr Kyrkan, in ordete bibliska meaning, ssisom mângen, i, sin okunnighet ons grundlogarsia, velut tro, utan belt enkelt lionde, prästbacd och i alfmänhet ganska timiga sakes. Yara prester äro ssledes vid riksdagarna at1deles reke preater, utam verlasligo privilegioradé medborgare. Hrad vi ntir ofvan näunt om mörkrets foster, är det bemödande, som närvarande gezeration med förvsining ser pa yissa stallen, att geterstilla presternas andeliga inlyytande pấ verlda liga ting.

Men da man undersöker upkomsten af deh medborgerliga vigt, som presteste, här och på vīy sa andra ställen, nu aga atan all vidskeppelse och menniskovasende, kommer man alltid tillbaka till en tid, d\& deras magt grundades pa dessa usla medel, fastän medlen sedermera försvunnit och magten står quar. Ur Pafyens magt och ett andeligt inflytande bärledas ej blott alla ärmu varande och Qtskaffade Primatsvärdigheter *) och foretríden, som do andelige innelaft, utan äfven do kyrkans immuniceter, soon ănm existera, dis prestvâłdet aphört, såsom andeligt i det verldsliga.

Så länge presterne antingen kunde billa folket i fullkomligt mörker, eller ock genom en gudy tjänare värdig vandel och apostolisk oegennyth ingsfvo en sann vördnad, behöfde de intef positift stadgande om sina riltighelor, inga rvìngoniedel att forsäkra sin existance, ingen särekild kyrkue-

[^0]gendom, inga privilegier: Men tänkande hufvadent mycket, atti även alt gadistiähnt, allt presterskap, funnos bland de andeliga; alit det lilla ljus; some ali, religion afskaffades. Nâr gridatiänst, ja katolak existerade, samladee hos dem. De insågo, att dent gudstjanst åter infórutes, tilltrodde man sig dobk tid en-g̊ing sknlle komma, da bidd. ljuset skulle. icke att 3torgifva presterna deras fordna corporagripa om sig och presterne ieke ens vårda det yt- tionsrättigheter.
tre skenet af helighet, Deras magt, hvarunder:
folket i börjian frivilligt böjde sig, skulle en gångs behöfva omgärdes och stödjas af positiva lagar ochy immaniteter. Man begynte därföre att, i Gudß namo, tiliegna sig, hvad man kunde fs. Kyrkan gordes till en incoxporerad moralisk person, som kande äga bâde lös och fast egendom. Suart var man ej ens nöjd att besitta denna egendom under samma vilkor, som hivarje medborgare besatt sin, Den blef thelig, skattfri, oantastelig, ofëry terligi: presternas celibat ökade den oel consoliderade he-f

## bystemet

Kyrkans- represenfanter voro presterne, hivilka aärigenom njöto stort anseende oeh-utöfvado stos magt. Hvad som först var orsah, blef slatligen. verkan. Det personliga anseendet fôr helighet fôrskaflado jordiska egodelar; desse skaffade eedermera ansecude, om ock icke just för helighet. SiIunda var: kyrkans oech dess tjänares politiska magt $s_{i}^{\circ}$ befästad, att den belöll sig i hela sin fulthot, alven-sedan presternes dygd och kunskaper ef) blott uphư̈dè att vara större än andras, utan äfyen, $\mathrm{p}_{\text {马 }}^{8}$ mininga stallen, nedsjönko under medelmátan, sa stt' man nästan i. intet stãnd fann större okunnighet och taster, an hos presterna. De agde inedlertid qyar sina stora egendomar, sina privilegier (t, ex, at) düna hvarandra, utan att nigon veridsIjg donstiol vagade drage en prest inför sig) och logo it foraktet och harmens:

Men märmiskoförnuftet ätertager en gîng, sina fortrampade rätiglicter, Eis reformation:blef slutligen falloomligt nludvändig - ooh hvad som. ă gödyandigh det sker; ve den, som för linge sättet sig daromot! Presteries offverstoia magt och rikedommar togos frôn dem. Mén dêt var prester, a)m-Rjoide reforn atímen, eller fatminstone is stor mik bidroga därtilh. Deras politiska magt in inakades vall för att undvika förargelsey men do frâmlyidde icko sin magtiggande eorporationsform ${ }^{-1}$ (rid den sfora phayttfódelsen i Frankrike (hyilken chs smädas ai myoket man vill, men än-
 nyttig, Bindelse, ouktadt sina rysligheter) wille mat nedilytra- prestema frobn don magh, de ägdo siogom ogeporation-, oell göra dem till medborgare till statens: f̧anare, istallet forr eo stat i staten atisten ingan ting väckte ett si hïltigt motstind; och det envisa motutandet utrattade slutligen. so̊
porationsformen efter den egentligen-sá kalladereformationen, och består ânnui do protestantiska linderap: Men den best8ir dock icke öfver allt i lika gradj $\mathrm{p}^{\AA}$ vissa stâllen finnes blott den corparationsmässiga domsrätten; på víssa dâremot äfven 3̈arskild röst vid lagstifthingen. Det â härofyer, som vi tro några betraktelser ieke vara utan interesse
(Forts, 0, a, B.)

## UBLAN DSKA NYHETER

Turkiet. Uti skrifvelse fish Livorno af di 15 Nov, heter det: Med ett fartyg, som inom aderton dagar ankommit fran- Cerigo, har bekraftelse ingatt, att Cauea, den starkaste ooff vigtigaste Râstning pa Candia, gifvit oig till Grekerne. Enfig? Rapitulationen fördes besättningen, nära 4000 maß stark, till Smyrna. Paschan sjelf i Canea befinner sig daribland Eńlannan Pásclia, som brutit up frsin Retimo, fir att gifva undsättring, blef kort forut totalt slogen-i en blodig, tratffing, som ban hallit med de frân deras berg nedkoumande tappxe Spachioterne, ockr skall sjatf därvid rakket i fângenskap. Det tyckes som om denna omstantiga tet bidragit till puskyndhnde af fästningens ofvergång. De öfrige pà öen ännu befintelige Turkak voro inskränkto till besittningem af nsgra pa kaoten belägu, fista platsar, ibland livitha sjelfva staden Canủia, Settia volr Retimo ânue äro de betydt ligaste. I det inre of bien voro Grekerne हiver allt herrar och măstare, sedan de i en. münğd serskilta strider dels nedergiort, dels fórjagat sina fit enden. - Trovärdiga bref af d. 23 Oet, frin Cür\{a, skrifver man under d, 25 Nov, frsin Augsburg, och fratu. Dragomestic af slutet is samma mahnad, beritha- foljande: "Etter Sulisiofferging, ofver hvilken händelse man hört mycket olita omplönren, beslöts, alt sända kapiten Weruakiotes med kapi ten Biakos till berget Komboto, dar afven Onier Vrioze inlanuit sig, för all talamed honom. Dent na underrättelse fororsakade snart en annan alldeles stridig, nämligen: att Varnakiotes visat bojelse att underkasta sig Turkarne, Mon sebare un-
derratitoliee förklara saken helt ainoluhida: Worsrakiotes begaf sig val onder dettan forregifvande till Omer Vrione och samtalade med homom; men hau frade egenteligen af de andre anforrarie dot hentiga updra3, att observera fiendens styrka oelk tillstand; och att tillika bemarka, hyad'sprik Omer Vrione förde. Sedan than erişte andomslet ned sin oäudning, stecrvände han till silua vapenbröder, Grekernes styrka $i$ Akarmanien an $5000-$ man $\%$ desse äro tillraicklige, för att, gynnade af Terraiserit beskalienthet, afsla hwarje fôrsök af fienden att tringa vidare fram, Omer Vrione bade väl forr niara 12000 man, men de i E Epiros förofallna twistighetor ibland Albanesenne formaiddo mânga af dem att lànna Pascliau- och g hem. Orsakon till stridigheterve härrörer därifrs̊on, att ett parti ibland Albanesefne vill orkiantia Omer ssisom. Pascha iJaniva, under det ett aunat parti önskar, att se Paschgns i Berat son, lbratrim, aphäjd till derna post。 Om tvistew icke mant bilagges, sf kanna mbnga fördelar däraf upkomma for Grekerne. Vid armeen i. Akarnanien befinna sig Maurokordatos, Botzaris och general Norrinaun. Ofver tillstindet of sakerna i ostra Grekeland ingh bestindigt de mäst gyonandeunderrältelesp; i trakterna:kxing Zoithin föres kriget offensivt emot, barbarorne. Naut plia ooh Korinth äro ätnuci turkiokt valdd men
 rinth sti omkring 5000 main Turkar, den ende Sterstoden af den $25: 000$ man starka armeen, som Sorcerado infallet i Peloponesos, I nedro delenio nf fistriningen Nauplia vajar helleniska frihetofanau; i det ofre fästet (Palamidi) äro nära - 5000 Tarkar af begge këney inneslatuc, af huilkn endast 1500 aro rapenföre. Sedan den stora turkiakar flottans nista-fôrş̂k, umdee storamiralena- arfôrande, att bringe denna fistaing endsätning, missly ykats, hivarvid Grekenve genom gerning on bevisade, att de med sina smá handelefartyg, ifveu pi Bppha sjön Kunnae görn oct tapport oeh segerrikt motstind emot hohe den forrenade Ottomaviske, Egyptiska:ochir Afrikanska sjömakten, lioppas man nu, att bristen Tri lifsmedel anteliger skall bringa denna fistuing fill ofverghag. Visserligen nuate man meed tedemad erfera, att bandelfariyg i Smyrna, tivilka līracen af de forsta kontinentulmakternas flagga, Jastas med lisismedel och lrigbbeliof, for at under Betiokning af denna makto akepp fora dens till Nauplias banra; likvàl kan man icko ansvara för vissheten af demia senare omstäudighet, - Sedant någon tid bémirirker man fràh ceibcoiska sidan ett förändradt upförande emot Grekerne, hivika till och med skola Lafya erbsllit- indireot understöd
frin detta hisil. Medlemmarne i grekiska regering gen ville för ógonblicket taga sitt siito iT Tripoliiza, dîr redan Mera intrififa, -h Fniu Tseltesme vid Smyrua har en skeppare på, femton dagar intriffat i) Trieste oob berattor, att turkkiska flottan velat skynda Canca till hielp, men kommit for sent. Hon hade darpâ inlupit i Suda och var dar annu d. 25 Oetober observerad af Grekerne, En amuan skeppare=uiderraittelse frin. Tenedos paitts, ontt, Musselinänucrue i Constantinopel misiste Ater bevipua sig, till folljd af en d. 29: October förnyad Firman. Entigt bref frisn Verona af d, 13 November lafya de till Roveredo viende areliske deputeradri intet hopp, alt upha fadamallet miod dexus mission. Slsom map forssilcrar, hefva samtlige kristna makter redan forklarat, att man allideloe icke kon trida i underhandling meddem. Man pastike vidare, att Österrike, Rysstand ooh till och med England iro hisrour fallkemligt ofverens, och att datta bosliut blifvit meddeladt dedeputerade, medt det valmeuando rad, att Ater nnderkasta sig deras Xattiatijga regering. - - Enligt bref frin Corla af d. 25 Oct. Fade innevsinarno is Medel-Albaniem. fräntagit Oiner Vrione hang harems oelk bortlory hans biroder, och lotit sỉga bonom, at do icke akulle ullaimna nágondera, borr in tan sterskickado dem deras fôrre Viziers son Ibrahim Pascha, sam var sasom gisslan thos honom. Hirpa hafua samteliga Toskidiska stammarne likaledey okiljt sig ifrlis Omer Vrione och fôrnat honom i' stibreat forlizgonliet. Han hadeefter Sulis ofyergsug troth sig istind, att kunie congripa Akarnabien, pehidstit uthprida/ ate han kom med 1500 malli mende grokiokebeflal hnfvarno ecforo snart sanningen och kinide, di do kommp till Arta, att lian ännu ondast hade 7000 manh,och icke därmed vågado sig igevom skogarre vid Mar kriiuoros. De afbidado honom sillodes if asder own Ambrakiska hafsviken, togo sthomy pastigsiggere sina mifit ooh sttg, besatto do med ogenomtringlige skogar undandolda pasem och, of smart fiendeu 3ymmit i land vid Entralii, begynte otriderna, Gmer boef ifrin dem 10 till ds 15 Oct, ataridige slagen, upmedide did 16 efter atora förlaster, Voinitza odí inskeppade sig till Prevesa, dier han ihnna befionerraig, Maurokoddafos, Hiskoss Stratio och Makris batve vändt sig emot Árta nelh blilla det intreslutet med stor miakt. Man tror, att Omer icke skall ohindrad komma tilltake tilit Janina, -Eigaingen of portoue nya firmiosizurder haz nu boin wisat, att regeringer icke irrut sig i siu kolkyt. Den hade dragit omsorg, att ofvertala Ulemao gonom Mufti om nölvändigheteno of dessa \&rgärden, och denua väg forfelade icke sitt andam11, eme-
dan Ulemas öfvertygade folket, att religionen godkắudo si̊dana model, dì hon hotades med fara. Do rike Armenianerne, Júdarne och Grekerne v̊gade under si̊dana omständigheter icke blifya tillbaka, Regervingens intäckt skall till ach med ofverträffa dess väntun, Man bar bittills ännu icke hïrt talas om n̊gra tv8̊gsmedel. Hela publikens upmärksamhet var rigtad p̊̊ den förflutña söndagen, da Janitscharerues betalningsdag inträllade, Men även denna gick lignt föbi. Hegeringen hade brukat den försigtigheten, att endast betala nigra Ortas, pi lisilikas tillgifyenket hon med säkerhet kunde räkna, med det nya myntet, hyarvid Storherren sjelf i sin egenskap af Janitschar, enligt vanlig plïgsed, emottog sin sold ; det nya myyntet, Ds mu dessa Ortas aro tillfreds, sà tvifIar man afveni icke, att de andre skola blifya det, Det tyekes som om Divapen forberedde ett slort project, som omedelbarligen skall föras $\{$ verkställigbet, när man positivt blifyit underrättad om disenssiotierma : Verona. Capudan Pascha och pas chan i Nearoporit sa i liog nid hos Storherren, emedañ de lyckligen försedt hofvudfästningarne på Morea med truppar oca lifsmedel och darigenom akola hafva försikrat dessa platsars bibctusflande emot Grekerne, som olyckligtvis sakna tungt artilleri. Juasuf-Pascha frân Negroponte skall verkligen hafva giort ofonteliga ansträngningar för dessa fästningars provianteríng. - Aufvudföremslef fór bgonblickets upnärksambeli Constantinofel är \& nyo Paschani Egypten, som oaktailt alla föreställningar, böner och befallhingar, gifvit ain eskader ordres, att skilja \&ig frin Turkiska llottan, Man liade hoppats, att den med stora flofthan vkafle gåt igenom Dardanellerna till offvervinteing, ocb att man dis skulle kunuat betraktat den s 3 som' en säker miderpant $\mathrm{p}^{\$}$ Alis trohet, Men den alnge Ali har liâllit for büttre, att blifya herre ofver sín egendom, oph hans admiral xarf fór väl utrustầ, for att lâta imponera pà sig af Capudan Pasclia.

Ansanien. Cortes hafya beviliat inrikes miInistern 8oo,000 Realer for de Neapolitanske och piemontesiske emigranterne, De frskilliga minnistexiempas bidgter blifva antagne, den ene efter den amire, Hertigen del Infantado, som stir i misstanke, att hafva velat midily till England, skall under escorte föras thl Madrid. Toligt underratAeleer frîn Tonlonse af id, 28 November hade orolidacter i Sarogossa tyongit Mina till reträt, BaIon d'Eroles, som retircrate cill Arandalen, gir a wyo fram it pi̊ Seo d'Urgel, Han skall hatva bealutit, att jupessiata sig daf wed 100 mian, och ds
denne plats är försedd med ailt, livad som $\begin{aligned} \text { rir nö- }\end{aligned}$ digt till dess försvar, så förutser man, att Mina, On han företager dess belägring, skall länge upehàllas där. Â andra sidau måste det vara af myct ken vigt för det constitutionella partiet, att icke Jämna denna stad i trachärens makt, Ceneral O'Donnell skall ysra i Iratic.

Frankike. Fn karir från Verona har medSört underrattelsen om Vicomte de Montmorencys. snara \& derkomst till Paris; han skulle d. 23 Noyember afresa frön Veroria. Den 26 sade man $p^{\frac{1}{4}}$ börsen, att Vicountell bringar bekrähtelse på frídens biheliällande. $\AA$ andra sidan tatade matl med tillfôrsigt om troshärens fallkonaliga nederlag; baron d'Eroles skalle näblan alldeles ensam hafya ankomtoit pả fransysk bobtten, ocle mânga of des soldater skulle hafva offvergât till de constitutionella, Därföre steg räntan d, 27 Nov., 1 frank och efter klockan 4 aininn bögre, -- General Quesada har prhstlit audience hos hertigen ocle hertiginnan of Angouleme. Sedan d. 24 Nov. stod politiska thermometern ; Paris âter alldeles pa krig (hyarföre fiven ännu d. 25 om eftermiddagen staffetter afgiugo till London), i symnerliet som Ulisa- och balfofficiella tidningar alldeles icko mer göra sig nasgot besyär att dablja sina önskningar i detta afsecude, utan enarare tala därom, sifsom om det yore en pi congressen afgord sak, -- Journal des $a$ है-
 Halla icke tiosader ph deras yis (de leur focout) öfver Congressen i Verona, dar Tysklands begre största monarker bofinina sig. De af dem, som Atnjuta ns̊gon frihet, inskränka sig dätill, stt filesgifva artiklar ur Journgl des debats, En aftontidning berattar det skedda efstutandet af en haudelstractat emellau Frankrike ocl Englaid, Ivasmod en kurir skall hafva afgatt till leatig ty ellington i. Verowa peli dar giort det största intryck, Men Journal des débots vill veta, att det ămin! foke kommit si lsingt, och i sjelfiva verket tre det i friga yarande altonbladet ganska opalitligt. De 86 deputerade ställena, som denia gsing yoro all förnya, woro beklädda ${ }^{\text {af }} 46$ rojalister och 40 liberale, Därföre äro na 79 af de förre osfir endost 7 af de senare iter yalde, Öfyerste Fabyier ír ni forsatt i frihet,

STOCKHOLM,
Tryckt hos ELMÉN och GXAMasRe.

## Om presternas politiska inflytande.

(Slut fr. N: 39).

Ea Tysk förfaltare har sagt, att Luther handlade iaconseguent och orätt, dis han hvars hela verk var en protect mut försidrade, fositästa former, sjalf skyindade att ge sin protest en dogmatisk form, att stathera gifna trossatser och med straingbel inskärpa dem, sisom de enda och saliggörande (catholiea). Reformatorcina, protestanterne mot anctoritet i raligiouen, blefvo sjelfive lika intoleranta, dogmatiscrand e hyllare of auctoritet, som nagonsín de varit, dem de störtat frín deras andeliga välde. Protestanterne ropade pả neligionsfrifret, såsom en mänmiskorättighet, men leminade icke religionsfilint it andra, minsi it dem, som blott i obetydligheter skikde sig frin de i Schmalkslden och Aupsburg antagna trosartiklar.
$8 i$ snart intolerame och 天म sträng uniformi-tets-principe, en enda saligqörande kyrka, blifvit stadgade i elt lond, är det alltid en gifven följd att presterne looja sina hufyuden och consolidera dig till en mägtig corps. De bhifa trons och reTigionens väktare, omgärda sig med stora privilegier och vinna äfven eft verldsligt inflytande, deras lära må sedan heta katolsk oller protestantisk eller hvad som häldst. I de länder däremot, där fallkomlig religionsfrifiet finnes, upstiga presteme a Idrig till palitisk magt. I Norra Americas frit stater skola presterne, so länge religionsfribeten ritter iche blifya annat an kyrkans och statens tjänare, miderds̊niga den verldsliga maglen och utan inflylande $p$ a dess atgarder. I $R$ sssland är ett giymt prestvalde brutet genom en vis och oinskränkt religiondriliet.

Länder firuas visserligen, där religionsfritieten är stor i sjelfiva verket, men den ridande kyrkan ändock-äger cu, onsentig politisk mag eller rätare i verfds lig mitio ntafvar en tyranisk andelig mapt. Det avdeliga har flytt ur delgamla formerha; men det verkdsliga valdet, som var foljden af ett andligt inflylande, sfar quar, sedan deti2 är utdơdt, likasom visca krypväxter, som slingra sig kring trän och vinm stadga genom dem, ata quar oföxtärda, sedaa trädstammarne bortrntt-
nat. I England t, ex faro jag bokäuna mig till hvilken troslära som häldst; men jug iniste betala fionde till den Anglieanshapastun, them tivars för samling jag bor. Jog miste betala, लlerwek tvin ts gas jag däytill genom de mäst basbariska författningar. Anglicanska kyrkan syues liafya Bfvergifvit omisomgen om invinarmes sjalay, oeh vara kibjd blott innevsnarne rikligea sórja iobr kyrkans tjanares lekamiga bebof. Den gamla Engelska lagen de hereticis exat rypand is ir imedlertid Cufskalfad äa i denia dap.

Med allt detfa har dook Ingelska presterskapet numera, sisom corps betrakladt, ingernomedelbax politisk megt, dis man indantager Biskom parnes sate ocls stamma i öfverlinsel. Mer,yän ctl Sirbundrade har cörllutit, ardan Conn vocatiper uen (ett alags prestpatiarient, bootsende of offverhns ooh underhas och-nlistan ullkomiligt modelleradt efter national-parlarentet, samt tillvalm lande sig magt hit cisawt beskanta kyrkan) verkligen satt och utöfvode sin mage. Den blir nue mera blatt samanankaflat, si ofta mutional-församlingen kallas, meri genast prorogerad,

Endast i Sverige kan bian annu to engiarJefva af presterskap såsom likastind. Vi hafvas sogt, att detta sthinds magt oeh bestatumelse liro endast verldaliga, Hyarföre det skall atmes for ett andeligt stand $\overline{\mathrm{I}}$ silcdes syart att inse. En Riksdagsman af presteståndet afläpger abldeles ain andeliga egenskap, si snarl han uptridere vid Rikets dagen; han är dimora bloff en verldslig lagstiftan re (ituminstone iche mera audlig än Adelsmän, Borgare och Bönder)

S̊ snart detta är gifvet, kan man joke inse, hvarföre presterne utgöra en egen kammare. Att utesluta dem fri̊n val- oeh representations- rättige heten vare oráttvist; uplysta ochis adelt tännkande prester kumua finnas och fionas verkligeny hoppas vi. Men det är dessa egenskaper, noch ingalunda prestembetet, som böra bevätliga dem att Höja sin röst inför Koniungen och Solket, Att dy-
 men alt prestecorporationen har en egen robst och äfven vero i fragor, där endast hela folkets 0 mm bud böra äga veto, det kan aldrig gillas of hat enkla, oförvillade förstindet.
is Octr det fiunas ef blott inga skait, hivarföre Eet skalt sil vara, som def ar; afveo gatiska starka skill finnas, hyarlöre det icke borde sả vara, Piesten-ir eunbetsiman; han berof at formin och i afscende pí befordean, oftá of regeringen: Ánda till dess han- sitter pá Erkebiskopsistoten har han. gracer i belordringswäg att hoppas att ef tala oun ordiaar och andra trufgunstens känsulecketh, dem tyyarr on tin politik oclv ett forevaintt begrepp on ira giort till en allwin liokmat for alla otind, En prest, sow ougennyttigt och irunnodigt handlar i en belägentiet, dar det visst ioke altid ir gifvet, alt purrinten sitar it opposition mot pegeringen, men diar det likval avar. jo ögonblick kan intraffa, han ät samnerligen nier att becardra äll en frunodg folks-represchtant. Detta mảste man erkäina, utan att på något sitt omãda prestestandet, sididant det är; den altnäína $^{2}$ satsen ir sâker, att en prestcorporation, uphōjd till politiskt inflytando ocha àgande egeir robst inationalfersamlingen, $i$ ett land där mäugden af befordringar ooh hederstecken ligger i regeringens liand, mìste, om prosterne eो äro ovantiga mailniskor, varka mer äa us̉gon annan corps. (undantagande kanske en sidnan, som vore hel oobhuăllen saunuiansatt of andra tjenstmän) utsatt för inflytande af xegeringen.

Man-maste ioke ellor alldeles lemna ur sigte
 mäthet rager, sas snaxt do inblandas $i$ verldsliga arender. Head vi häromkomma att säga, ât icke resalnetet of observationer p\$ $\downarrow \&$ rit presterskap eller jast pa dagens händelser, utan af historienk, viltuesbörd i ämhet, Historien är chelig oeh gias cantastad sin väg fram, afven d\& allt himat bobjer sig för unagten eller vanstalles af considerationer. Ningee enskild och màngen corporation fírargas offer detta obestickliga wittnots fritalighet; men man mîste bīla, hati det har att berättas
N. Nistan alitid, sifgev historion, hafva presteorporationev varik antingen öfvermodigadelfer ktypandé; sillen har man sett hos dem - thar talas Blotl i athouânhet, ty utmärkt ädla mân hafva afvan fixnnits bland prester - denna uphöjda, lugna, begenny higa, endast for ralt och sanning oeh henst beh suado forruifo vikando anda, som stämphar den sanom medborgarem: Anctoritot, tro, dninVet visa sigi minga sokler abisom presternas ele. nient; both detta- Gar mindre liaft sin grind is jelf*a trostekatunefoesnas boskaffenbet, än i prestesorpsens instituing: prestorne bildade sig ioke of for laran atan litaw-efter presternas passioner ooly Bequaimlighet. D3 dot sunda Iörnuffets protes t.
ándtligen giorde sig gätande liade mantr mindre att reformera pá läran ân pis presterna; mintre svirigheter vid den forras än vid de selhares forbattring, och mindre pa dessás reform $i$ audelig än i verldaslig måtto.

Reformationen giorde presterina oberoende af Paíven oelh $i$ stallet beroende af regeringaria, Men äfveu i Protestantismens histuria saknas ioke skandalösa exempel pả prestcorpser, à verinodiga, dà de offervägt den veridsliga regeringen, uch aselt krypande, dà do ej haft öfverinigten. Mink beliôfver blott kasta obgonen pis reiornationen och de effer reformationen utbrustna oroligheter i Skottland; pà engelska presterskapets förhållande i Cromivels tid velu sedermeras pà do lojitigt bedrägeliga upträdena i Batavien, vid striderna emellan Armenii och Goinars anhlängare.

Alla actöreruai dessa upräknade skandalösa aki̊despel visade, hara den samine, sam öfvermodigt trampar lag och anständighet, d\& han har mapten i händer li̊gt kan böja sig under hvarjo upstigande öfvermagt; haru man än kan alldeles bortkasta alle sken af anständigher, för att visma sina, alldeles joke andeliga, ändam31 än omklàda dessa àndaust mied religionsnitets slöja ools frickt föregifva sig handla for Guds skull, under det man ej söker annat än egna 18 gt jordiska fordelar. Äf veir namnet af protestant eller reformext uteslater, såsom vi sett, ej frân dessa förebŗelser, I Svenska historien sakias icke exempel, som bestyrka v3̉ry satsy äfuen lingt efter reformationen kan man ioke undgh att uptäcka de tydligaste spår till nit för mörker och vantro; ook detta iunelày nästan allàd bevis på någon af de ofvan apräknade usla egenskaper och bemölanden.

Om vi̊t presterskap na är helt annorland ${ }^{\text {a }}$ ooli aktningsvardt si kommer sidant of det allmänt spridda ljuset, Men just dirforo att ljuset faut mage med prestorna, kunna vi ci forsth hyarföre en magt som icke härleder sig fish ljuset, Har kunuat sa envist förstaras; livarföre man refererar aft till privilegien oob immuniteter, ds man vet, att man ager ett vida större anspråk p § initytande, NB i de ting, som en tiflkomma, bvarfore miah aliskar tvingssmede, di mais ager andra, bsde sikrare och behagligare; medt ett, ord, hvarfore man vill hafva on verldaslig magt, darfore att man är Prest, och icke därföre att man ar me ibborgave.

## UTLANDSKA NYHETER.

Turkiet. Frin Corfu skrifver man (ofiver Ancona) uider d, as Oct, Sedan tvinnie mainader talade víva Britter och Osterrikare här om intet samat, än aHa Helleniska anfóraves fathet, "Alíe skatters; hette det," skola nu uträtta, hvad đe mussclmäriska sapnen icke förmait, Den nye Spartaens, 'de menade därmed furst Maurokordatoo, " skall icke blifva otillgänglig för kraften af sadavia vapen." Men ảfven deras profetior hafva icke haft nisgon-Jycka, Deu Albanesiska Jiniens armée, livar pá de grundade sitt fastaste hopp, hav blifyit slagen vid Makrisoros, Lutsakis och Lapsis. Därpia haf en stor del spridt siğ i strödda hopar, pì reträten plundrat flere Epirotiska byar, \&i väl Mahonnedanska som Kristua, oeh endast aterstoden biller sig äunu in Arta. Maurokordatos helleniska tär vif gränsen of Akarnanien är däremot nära 8000 man stark, och ämnu aukomina törstärkningar. Odysseuś och Kantojannes hafva, enligt underrättelser fråu Tyikala d. 11 October, förstört 8000 man Turkar ip passet vid Trachis, förpasten-till Thermopylerna, Det var den sista försaảrkning, som Chorschid erhsilit från Rumelien och shickat fram uuder Wragar Pascha: Dessa olycksbringande klipportaz till Thessalien och Lokris hafva redan undey fav 1822 blifit en graffös 25 à 30,000 man Turkar. Odysseus nyekte darpâ fram till Demokos och vänder sig. nim enot Harmyros, fön att ruiderstölja Grekerne på Pelion. Jturisar hiller Aspropotansos och Chasia besatta, Tassos Olympen', och har tillika afskutit Chorschids förbindelse thed Thessalonich, sh att haw ännu endast är i . besittning af den stora slảtten vid Larissa och. Ternovo, Kassandra-är ater besatt af,sina egna landsmän under den tappre Diamontis' befil. Turkarne hafva förlorat allt for troeude till sin överlägsenhet, - Ständigt fortfara de grežiska flyktingarnes genomtảg frân trakten vid Odessa De äro $i$ elt beklageligt tillstind ach berätta, of nära 700 of dem omkommit af eJände cridast omkring Odessa, Från de pyska auc toriteterna Lafva de erhallit den förklaring, att de antiugen, om de silia gyarblifva i Ryssland, skola Blifra Kromans lifegna (Kronobönder), eller ock ölvorgifva landet, De föredraga, att draga bort till sitt lângväga hem. I de Ósterrikiska sfatęrne behandlades de med mycken menniskokärlek, --De-fleste ntyandrande. Bojarer hafva ännu icke tervändt tilt furstendömera, och familjen Baktchan, en of de anseddaste i-Motdau, har till och
med formigen protesterat emot Hospodaron Stourdsa, De forklara cuhailigigt, att rôst ds, niar on rysk consul indragit i fassy, skola de fitervinda hem. -- Vid dey högtidliga audience, som österrikiska Tuternuntion v. Otteniels d. is October erbail hos Stor Herren, forefollo flera mâkvirdiga afvikelser iffind den vanliga eliketlen, Shsom braklipt var betaluiugsdivanas dagen bestiond till denna audience, och som det var Portenis, minisitrar bekant, att Internuitien med fardighet ultryckto sig p TMurkiska spriket, os liade do pi det rorbindligaste silt yttrat den önskan, att han vid forretradet ville betiena sig af detta sprik. De hufvudraiki igaste a fvikelserna bestodo dirit, ati Tschausch Baschi med atorsta artighet lainge uppelist gesandtens tag, pis det han icke, sisoon vanligt, skulle kelioffva vininta eu half timinima utanifor Portens pulats pa Storvezicren. Aifen besparades honom en half timmes nppelifill vid ingsugen till andra porten, Forton turende lideryingar, som innefiollo sin millioner piaster, upstaplades framforo Storvizieren. Kuapt bade efler tre ficrdedela timnuars forlopp tre till fyra Ortas Janitsolarev blifvit besoldade, förr Hin Storvezieren steß up ocb Somete de ofrizo rikets \&ore begaf síg ietl sidorum, men Zeenstalldo till gesandten, att spatsera omkring $p^{3}$ slotesgarden eller att utifran se pa betalningein. Friherre Otuenfels begagniade detta lilltbod; ofverceremonimàstaven list ofver allt bisa tabouretton dher honom, pch os forrlloto wh hela timmar vida angenämare, an vid andra audienser pligar ske, da ministrarue, utan att kunna laimua sina platser, ganska obeqvinuligt masto tillbringa dem, $\mathbf{0}$ tnappt innit en tredijedol af de upstaplade pentiningpungarpe var quar, blef Interpuotien inbjuden, alt jieff fer begifva sig till sin plats i Divanbalen, darr Haled ELCendi forat visade sig, oeh genom Portens tolk lat sifga loternuntien, Luary myokot han boklagale, att de turkiako brulion soch etiketton, sum a'vika sà myoket rrian do curopeiska, kanske torde föroroaka honom ledanad, Oin dan därpa3 intradfinde masliden hoter det, ibland annat: Eu page fran Sevaljens iure ofverbragte, sispora vanligt, de af Stortierien for den frimmandegis-: ten bestánda saltor, kryddade med moschus och auribra, hwilka. Vezieren kysite och bod dem 3 t Internumtion under det tyska utropet: gut, gut, Likasoin on han genam sil aktning för tyaka spriz het ville visa, livilken glàjie det giorde honom, att höra ministcon tala turriiska. Hairpà beklàdees. Internuntien med en skobn Zobelpäls, och afiven de andre individerno vid missionen erhälo. Lederspälaar, Vid audiencen darpà inför Storkerren hibllo

Kapiáschi-Baschis Internuntien icke under armarne. utan endast vid pälsen och ville lata Lonom atadua $\mathrm{p}^{\AA}$ det annars vabliga afstândet. Då rörde Sultan Mabmud sig, sig dnternumien skarpt iansigtet och talade med tydlig stark röst: "Eltsc fí Bey, sclumaja gelin!" Herr Gesandt, kom hit! DS Intermuutien stigit ett par steg narmare, och Kapidschi Baschis àter dröde att latahouon gha vidare, viakade Sultanen med banden, under det hau uprepale orden: "Schuraja gelin", med tillägs af; "Dara beriji:" ànnu närmare. Härps̊ trädde $\mathrm{Ba}-$ ron-Ottenfels sa nïra till den kejseriga thronen, att han med utsträckt ařm hade därp̊̊ kumbat lägga kréditivet, och började sitt tal påturkiska spràket med stark röst, 13ngsamt och tydligt. Sultanen hörde ganska upmărksamt uppã; fattade därpa till allas förundran ordet och lalade mad ha\$tig, fast röst pả turkiska: D\& de emellan begge rikena bestående väuskapsförbåHanden blifvit fast grandade, si̊ är min Kcjserliga önskan och orubbeliga vilja, att desamma i offerenstämmelse med de ingănga fordragen ständigt mer och mer befastas." Sultan Mahmud si̊ ${ }^{\circ}$ härefter pat Vizieren, liksom om tan ville tilkaimagifva, att det vore zid, att inkäda detta Nutki humaju u ellee kejserliga yttrande, $i$ ett langre tal; men Salib-Pascha, anitingen hans minne ofvergaf honom i detta öganblick, eller det ovanliga vid det förelupna bragt hatiom ur fattning, rikado sỉi förvirring, att Lrain, straxt cfter att hafva nttalt Storherrens titlar, stodnade tvärt af, hyarph Storherren med sydlig röst för honom tvenne ginger uprepade silt eget tal, weh i synnerhet tydligen högt outtalade slutet: "makbul we matbubi humajavimis die," D3 nu Sultanen si̊g creditivet i Internuutiens hainder, utan att någon af de genom det ayantiga af derina scene $i$ fórvining rikade rikets atore pjorde mine af att taga det ifrản honom, pelkade hain med handen pà deu plats vid thronen, dit det hörer, ooh nu först tog det Miri-Alam af Hr. Ottenfelo' händer, och gaf det St StorVizieren; denina lado det p\$ thronen, och Storherren rörde det med egen band till bevis af sitt välbehag, Här$p^{\mathbf{d}}$ skodde afträdet.

Spanien. General Törrijos befinner sig i Vittoria och vidtager aila måt och steg, for att efter-Minas exempel göra slut ps kriget med insurgenterue pà det eflertryckligaste sätt. Juanito och Ladron blefvo d. 16 Noveniber angripna af en colonne constitationelle uvier Sanclies i bergstrakten vid Salinns, likväl bragte de deu senare i borjen till att vika, till dess hau bekom forstirk=
ning och fördref dem med förlust af 50 man dobda ur deras position. De afbida un med otálighet O'Donnells framryekande, well han tyckes icke vara särdeles böjd, att utsätta sjg för en allvarsam strid. -- Dell 18 November afifigade Urgelska regentskapet frin Puicerdátill Liyia. Tjagay feen mán fotfolk under, en oflicer i spetsen, därpå stta kärror med tioss, s̊ regentskapets gardescompagnie, 54 man stankt, livasibland tre officerare, därpa Markis de Matallorida med ett hyitt band, $6^{\circ}$ ärkebiskopen of Tarragona ministrarne Ortaffa och Gispert, jämte brueral Laguna, commendanten i Puicerda och nảgra officerare; änteligen slöto några lancierer. Matafloridas sou och tva ryttare taget. Frän staden Urgel hade ou deputation afgait till General Mina, för att auropa honoas om förlåtelse och försäkra on invånarnes tillgifvenhel för den constitationella saken, Regentskapet och troshäreu måste uu anses aisom alldcles uplösta.

Halien. Att dömma efter ministrarnes fôrdubblade verksamhet i deras discussioner, forde congressen i Verona vara slutad före medlet af December. Man försikrar, alt preliminärconferencerna ofver basen för de ytterligare râdslagen d. 3 November natt sill slut, och, att de allmänna besluten d. 5 blifvit underteeknade; sedan denna tid skall congressen hafra behandlat de âtskilliga âmmena đfter den ordning, hvari de följa. Beginnelsen skall bafra skedt med de turkiska angclageuheterna, likvil ieke it afsecnde p $\$$ Grekernic, utan endast rörande de emellan Por-' ten ocl Ryssiand varande stridigheterna, Därpá skalt Spaniens, belägenhiet hafva kommit i ordningen, och följden of besluten vara, att säsda en declaration af de lioga makterna till Madrid. $\mathrm{Se}^{2}$ dermera skall till och med elt deflinitivbeslat of ver halföens angelăgenhetor ha'va blifvit fattadt, men, sî́soum man paistår, af alldieles fredlig beskaffentret. Detta arr ss miveket troligare, som det antages sisom resuttatet af discuissionerna, utaf flere i Verona befinteliga diplomater. Emellertid kan mañ äunur ieke med visshet falla nâgot. oindờme, emedan ntomordenteliga ómständighicter dagligen buntia medföra förandringer. Discussionerna öl yer ftalien äro upskijutua till måndens slut,

STOCKHOL M,
Trycht hos Enwén och Gransera

Till Redactüren of Slockholmska Courieren, Iusändty
Cänge har jag förgäfves vïntat, att Anmä̈rlaren sknlle fortsätla och fullstảntigt införa KemuersRätens protocoll i mêlet mellan Snickarc-enỉsotet och Ammäskazens nigifvare, som d. It October i zïmnde blad pabegyentes. Det är af interesse för trig, att Lela Protocollet meddelas allmänheten; och jog anheller sâlecles, att $\mathrm{M}, \mathrm{H}$. ville inforra det full-


## How Jow. Lithive,

Utdrag al Protoc orllet hillet i Stockholms Norra 24. Förstads Östra Kemmors-Rätt fóljande dagar ír 418. 1822.

## Den 26 September.

2. D. Efter mimèlan företrädde Manufectoristen Johan Lilius aeh, mider mbillon orm vidimation : 2 sua excmplaret, imlemnade tyefatt följande ekrift:
"Dot är redan thinligen langtid sedan Suicka-vo-Embetels Aidorman och Biaitfare begärade siämsing \& titgifvaten ef Tidniugets, Anmärkaren, fö́ att tvinga honom alt stande till ansver för ien med mitt namn andertecknad skrift, Jag har bikasom Alhüänheton väntat ni̊gon widare stgård vid målet, och jug har thiltills väntat forgäfves. Dette har varit mig ganska okäit, alldenstund jog allmänt anfes vara, ools verkligen ige den, som till Tidningen inlämnat lerörde skriah. Jng vet ganska väl, att Tidningardgifvaroe ïr den som stroffas, if fall akrif. ton skulle domus brottslig, och att jug således väl icko egentligen har med malet alt skaffa, sidgnt com del för närvarande befinnes: Men jag vet ockabse att jog iiför allimäma omidömet à den râtla svarande parton, och vill derföre vidtaga hyarje utyेg, för alt, om miojligt, alven blifve det inför Ebamstolex, I kreft af is Clap. Ratteghings-Ealken liver det vara min rätt alt IIminstone blifva börd ech fa mitt an firande i Profocollet intaget, Detta z̈r ock nästan det enda, jog begär fär nirvarande. 4 "Drojsmis med sakens forelagande är mig högst, menligt, af foljande skal. Om man skulle t. ex, försöka underlandla med Tidningsutgifvaren, (hvilKen, ' i förligiende sogt, visserligey jcke är det egentHige forremailet för Snickare-Embetets harm, och sï-
kerligen blifvit angripen endast därföre att mar acke kom at mig) om man skulle ly ckas att bilign ga matet, - livilket duok icke är just troligt, .. châ Zaterstode ju af hela tillstallningen ingen tiog mer in stämnings-ansökningen. Man, skulte dई kuina inbilla Allminheten, att den stiamde af fraktoni sobkt förlika mslet och att han af barwhertighet firt tillgif, Hela feket, hela skommien skulle d§ stadna på mig, den kīnde uphosmaumon till det föregifua brotssliga röretaget. Manskulle kunna sifg att saken varit sjuk och blifivit nedtystad, Hrad andel jag kunde is i denma misatanka; är mig aviert att gissa, och det fir af sidan autedging g, som jag ser mig tvungen ntt i stoेrsta ödmjukhet och med största alfvar virka dot mslet med diet första noâtle töretagas. Entigt it Cap, Rätogangs-Balken ör det Snickaries skyldights att tillstilla syarauden stimmingen. Hvad ulvigar de till delta indem8 vidtaget kilimer jag ieke, men jug känace att svoranden flera dagar yar i stadenj' sedan stảmuing *6bles, att han sjelf phyrkat att flifivn slined, att xiain under thano dultrvaro icke vidtagit nigna mate oeh refe, Reminstone inga verksamma för atl fi lionom kallad, och slutligen att man utan sverrighes Kon fo bonom otâmuingen tillstäld, om man blots ville göra sig mödan att, genom vederbörliga och vanliga etvägar sủka fionom der han finnes ock livilket icke âr svârt att uptäcka, för livor och on som werkligen Sbaskar vefn dot.

Men det ser verkligen ut som Snickarne bes gyne besima sig, och inse att man icke al ober, tankt och utan all skälig amleduing bori rusd fram med en sfanming och utsilta sig fór celonventionatalan, Det ser ot som afsigten aldrig vanit att Komma längro हैं till stämmingss-ansökningen. Men de sobande kunna och bora nu tvingas att fullfolja sitt käromal eller derióro otânda fill aióvar,

Dessatom har drojismatlet med sig en olfgenhot, hivilken jag of vet om iag skall nnse alörst for Snickrarne cller för mig. Genom rättegangen, och i synnerthet genom den langsamma râttegingen. bander eller tros hända, ntt hufvudirigan glommè, fro3gan nemligen om eu tällan som jag erbjudic Snickare-Embetets Âlderman och Bisittore lof att pisa det lögaaktiga i deras föregifyande, il en . bew
aynnerlig skrift, som medfoljide Dagligt Altehanda, att vi Manufacturiater blott äro-klädstands-snickare m. m

Nu skulle onda tungor kunna illa uttyda Rätteğagens anstallande ucle $i$ symberhet den lambet, hvarned han bedrifves. De vilja processa, (bkulle de onda tangouna kuntia säga) ty dertill Lait man sista karl i sitt ställe, men de vilja ej tällh, ty det skulle de göra med egna länder. Yt teeligare skalle de onda tungorna kunna sägas att Ce utmanade önska dröjsmat, för alt begagna det dtt upofva sig ikonsten, likasom man nigon ging sett duellanter begära upskof för att lära sig fäkta. Antingen mistle dessa misstankar vapa grundade elter ogruntades I forra fallet lider jag nf: sjelfiva saken, i senare fallat böva Suickrarne vara missnö)dar med tanken.

För deras och min skull, ate det således af tige, att mg̊let snart kommer i găng. Gienous denna skrift har jag troligen oeksă gifvit någon anledsing till dess. påskyndande, is sì mesto aft jigg gif*it Snickrarne ett förmodeligen önskadt tilltätle att Wanda sig directe mut mig, och det skall icke vava mige okirt. För att devtill gifva skäl, uprepar jagy hut undé egen ansvarighet, att jag erkïmer och *ill försvaca alit livad som statt $i$ den med mitt Hamn nidertecknade skrif, hvilken varit inford is Envirǐhaveň Jag stager inig hâr, infor Vallodi Kemners-Rattens Protocell eit hexisa, det Seickar se-Eimbetels upgifter: Allehandia - pasquillet emot oos Manifhcturister äro högst lögnaktiga. - Jag är atyldig mitt eget sanweto och min reputation inför allinănteten, att på detta sätt sökn ådraga mig. sjets ansvariglet for hvad jag sjelf verkeligen dagdt:
Slutligem får jag uplysa, att jag beständigt wistase i Stookholan och bor i, Haset Noo $7: \& 8$ Qxarbotet Norr Teljo, s\& Mate inga, verkliga eller: Möregifuas skit firmas, som kunda hindia fortginugen of on Rättegiong vmot mígi, Stockiolim-dent ${ }^{*} 23$. September $18{ }^{22}$. Joh. Litius.".

Aben di Rällegångatiden. tillāndagatts, ach klocu With nue var lialf tith 3 pâ eftermiddagen samt Rätton destutom. i snseende tilh ofverlagguing om andra míls afgöraude, för närvarande icke hade tillGlle, att med ifisgararande nog vidlyftiga skeifts पphasende sigo befatta, förstăndigades Lilius att nätha mindaz den 30 iunevazande September klocKan lo forunid fugen, hos Rätten sig ster itrställa, for att blifua underrattad om. Rastenis, $i$ abledning af ekriteu dia vidtagande beslut, Lvvarefter Lilius. afteaddo; men nära klockan 3 eftermiddagen, in-


Lilius àter, oanmäld, oclì tillkännagaf, atf, i händelse Rätten skullo vilja anförtro honiom den af Snickare-Eimbetets băr i Stailen Ålderman pch Bisittare \& Herc Protocolls-Secretevaren Cederborg hos Räten utverkade, churn ämnu ej ritstälde stänniog i ett tryckfrihetsmåt, Lilias frodde sig vara i tillfatle att al densamisa kumind lemna bemälte Herr Protocolls Secreterare del, i anledning hvaraf Lilius erindrades, det han hade att ställa sig Rättens här ofvan honom gifne förständigande till efterzättelse, saint afträdde.

Den 30 September.
S.- D. Jemnlikt Protocollet för den 26 ; denna månad, instätle sig Mannfacturistef, Johan Lilius; ds rätten, efter inlämtad käunedom af den utal bonoin nyssuännde dag till Ritten ingifne skrift, förstandigade Lihus, att det af. SnickareEmbetet emot Iferr Prolocolis-Secreteraren Ceder 4 bovg till Ritten, instämde mål, är utsatt till företagando á Thoredagen den 3 , nästinstandande-October klockan 10 Iöriniddageni och att Litius äger att dz hos. Rätten sig Justafla, äfvensom att Uddrag af Protocollet för desina jemte föregiende dag skuflo Lilius emot Iösen, tillställas.

Enot detta beslut animälte Mnnofadfuristen Silizs missnofe som antecknades, hvarefter haw afträdde.

## Den 3: Oetober:

S. D. Vid fövetagandet af det, jemilikt Protor collet för deñ 19 năstldae. September till if dät utsalta M3L emellion Snickare-Einbetets Alderman Johan Frodrio Weissenburg saint Bisittare Datiol Schfbom. Carl Hindrio Blom, Carl Gustal Foltjera, och Johan. Lucas. Eorssiman, \& ena, och Here Probocolls Secreteraren Fredric Cederborg, ame dvai sidan, instalthe sig Aldermannen Weissenburg, ocla Bisittaren Selifboun tillika med Eerr ProtucolleSecreteraren Cederborgs, dis det is Protocollet fö̀ dea. 5 förstherốrde màned intagne stàmaingsmenioHial uplästes, och sedan klaganderne blifvit exindsade devom, att det i ståmuingen sbcrepade Blad å Tidningen Anmäukaren fór den 3 sistlidine Julié loke blifvit till Ratton ingifvit, samt de isagit sig. att detsamma ofördrojligen internna, forklavade Hr. Protonolls-Secreteraven Vederborg; det han, som päatlidue gas adag aterkonunit fri̊n on yesa tillliander orten ooh först i dag undfitt dibl af den \& bohoun tutagne stänning, för närvarande iekse vore beredd att deröfver inlsta sig i svarumil, samt anhöll oin nligra dagars austând dermed, hvaremnt klagander" ne icke hade $n^{3}$ got att påminnaf men inuan Rätten nisalte ny dag fök mallets. försattning, underrattredet Racterne derom. att Manufactaristen Jolian Lit
lius, i anfedning of en ptaf honomm den 26 nistlidne September till Rater iugifven skrif, erhållit nuderrattelse att detta insil till i dag vore utstildt, och att han da agde att sig hos Häten installar mon de kitins som blifyit tillougd alt klockan $10 \mathrm{f} . \mathrm{m}$. higs Raiteii sig infinia, anoziltes innu icke klockat : tilk 12 yara i Ruattens fommak tillatädes, blef iftesgavarande skrift utar pyssberörde-degs-Protocoll, uplast, och efter det Partorne blifvit forstindigade are afbida Eilins ankomst, till Rattegingstionouns slut, samt bilius dessfózinnan oig hus Ritten instäle, förnälte Âldevmanmeu Weisseuburg, och Bisittarer Sehfbom, \& Snickare-Embetets väynar, det de ansigo Lillii of vannämde skrift vapa blutt ett radutterie, som icke nigot afseende föticinte, samat att de, enligt Tryck ribrelsLagen, forisatte deras cunot Hern Protocolls-Secretecaron Cederborg alhängig gjorde sklagam.

Manufacturisteu'Lilius autröll äfien om del af denna dags Protocoll och d\& nígot vidare icke of nigondera sidan anfördes, upskjots mâtet till Mîndagen dev, 7 innevarando October, Elockan zo fört middagen, da Paxterne hade att has. Pätteu Ster aig instaHa; och skudte Manufacturisten Liffus, einat lösen, ephàlla Utdrag af detta Protucoll, hvarom uudersättade, Parterme afträddem

Den 7.de Octobor:
S. D. Af auledoking Protocollet för dem 3 in hevarande inwehallor uti det emellan Saickave= Hubeteto Alderman Jolan Fredric Weisseuburg tillika wed Bisitame Dariel Selifhom, Gart Fredrich Blom, Canl Gustaf Foltiem och Johan E,ucas Forssman \& ena, samt Hem Drotocolls-Seever tevaren Eredric Gederborg a andwa sidan, till i dag: upskjatio tryokfrihetsmis, instillde sig af klaganderne Âdermannen Weissenbarg och Bisittaren Sehefhom, samt svaraidear i egen persph, äfvensam Manufacturisten Johan Eilius, ds protocollet for fïrstberöxde dag uphästes ech lemmades al payterne utan anminthainge hyacefter Aldermannen Wheissenburg , cill Ratten ingof ett exemplar of tidningen Anutirkarcu onder Nio 5 年 för den 3 sistDedno Julit bvariti tom af Sniokape-Embetet oftayklagade artikel farns iuföid, af följande lydelse: Thill visos Stockliolins Skrimảstave. dhensickave-Tinhelet her begynt speculera och gisa agtickter, angzende sjalavandringen lios tidpingsoksifvare: Det vore val whe s\% förmätet st Wiven gissa ett ooh anoat om skfâmästästavnesegial Irvandring, men fyika spekulationer torde tagas fö fuskeri, i fall den, some ej är mästare, begynte träda ps skråbanan, âiven i detta afseendo. Själarandeing torde anses. Coc ell slage gevällvandring,
och don, som icke ordentligen varit Gesill. kaw iou ícke blifiva mästave förr, än efter en dagtig sjithor yandring:

For en liten tid sedan, sigg man en af Sivie-kare-Ennbetet förfäpdigad enor Atminstone undertecknad slorift aifolfa Dagligt Allchanda; MHad I sagt mot Tidningsväsendet oeh Tidningsokriveare, inuater man sig ieke med, men Ert utiryck, emok Manufacturisterna vill man hisila efter:

Iföregifven, att de Soickare avbetem, hivike frinn landet hitföras, visserligion kuna vara forsvarligt giorda, men att de sallan ellev aldrig uthärda jenförelse med andra hin vanliga klädstsindsmäbler, som, tillwerkas af si kallado Manufakturister, de dáx icke alligga ns̊got mästatuprol.
(Forts. o, an B)

## TUTENNDSKA NYHETER.


2at Turkider Frain Semlini skifiver man undbe d. 18 Novombep: Indkeligen hafias vi, efter trense veckors afbrott, fler underyätelsev friln trakites Kking Larissa äda titl d. Gz Ohobsehith-Paseha han de i modlet af October erhaillit de längenedas văntade nya föpstarkningarna fuắn Romelien oely Maeedonien, oeli hade omkring $\mathrm{d}_{2} 20$ upbrutit emoll Zeitun, fos att a nyo. framoträuga igenom Thermos pylernai. Den 22 oely 24 October kom det härps it deaire trakt till en ny trältraing, livarvid Seraokiepen ans en ging blef slagen och Itervainde tils Larissa med en forplust of 7000 mant, Grekerne förfoljide bonom ända till denua trakt, Knappt bae do han ankommit till Eavissa, forr Za и en Sultanens fipman trä́fade honom och aterkallar thonomy till Constantinopel, förmodigem for att afliggar ritkenskapp dels offer Ali-Pasofins othatter, dele ofver sina fórolyokule operationer. Till hans effertpadaee sisom Senaskies ap Abdullahr Pakeha it Thessolonich ntnämind; enligt smaste cooderrattelser samelae haw redan en armée, fốr att aflusa Chorschíd-Pascha; och, sisom det oüges, göra ett virtevfităg omet Morea, Man î nu nygivig att so, bm ChorschídDasola godyilligt ofverlimiar befaitet; och ieke abker andanlykter, föv att uidgi dist vissa forderf, sow väutan tonom $i$ Constantinopel. - Frinn mǎnga trakter i Macedonien förae kristna barn tal:RumeHeni ach försiljas där. - Undersảttelser fisto Trie ste of d, 24 November sïga: ELu från Sinvxna onKommit fartyg medrórer beof fran Kegtialonie it

व. 16 November, enligt hivika Omer Vrione hade fromiryckt titl-prannskapet al Mesolongi men dar skall hafva lidit ett nederlag. ... Om de senatst Hiämde grekiske deputerade, som naturligivis alldrig kunde çầunas i dcuna egenskap, hores nu ingen ting vidare. Manga vilia nu till och med allideves draga đeras arkonist och bortsâudning Grin Veroñ it tivyelsuisi, - Eut pivatbree Tising Zamte of dep 4 November giver năgra uplisningar aborande ofvanstànde ibändelser. Det innelishler uämtigen, att Chorschid, da han fill en del enlillit de vañtade förstarkningarna, ficrtagit sin form offensiva plair och meत ungefar 15000 nan sall sig i marsch, for att framtränga till Korinth, sedan Jussuf-Pascha funnit tifffille, at uiderrafta honom, att fian -icke mor lärge kunde håla sig; att Omer Vrione, för at lunderst5́fja honom och göra en divession, skulle framitränga till Mesolangi, under alet han pielf inryckte i Livadien; all han här emeltertid trällat ovantalt mototând och hans truppar blifvit sking-
 möda âter kunnat draga sig tillbaka. Da nu mera, tillägger of san nämede bref; Jussuf Pascha itr afBlkinnem frìn alit vidare inderstod, ss.btifver honom intet annat ofrigt, ân att antaga den honomi redah softa eribjudna tapitulationen; Charsetid-Pasclia akall lîta sätta Larissn i i det bästa försvorstsnd, hyarvid enropeiska officerare ifro tronom bebjelpeHige, och skall ämna öfyervintra i Thessalien,
$\qquad$ Spronien, Konungon har, sisom det synes) saricioutiotat undontagstagarme, foritan dew, som robrcer de potriotiska sallskaperna, Hertigen del $\operatorname{In}-$ Santado har arikommit till Madrid, och har genast i tidniugarna velerlagt de rykten, som atspridt, att han velat fly till England. Det belurifhar sigi att general Morillo njuter fullikonileg frihet. Pa redes fordiar af bonom-ersatening for de kostnader, som han masänd till hans fastagande i el MoJar, men heilket gencralen whipror, Alle förkunann att sinaxt intraflande händelser $i$ de Spanska nordprovinserna icke skola blifva mindre afgörande, an de i Catalonien varit. Geveral Torsijos tuckés ganska grundïgt förbcreda sig därpa och ukall wid Viltoria baiva 9 till 10,000 man xcguliera trogpar under sill befal.

Fronlorite Jo urnal des debots sïger, att dend 3 Dec af en (Ülus) tidning gifna noderzatteles, at Hertigen at Ansouleme ulista vecka skah resa cill ä̈ds deien of Frankrike, ar utan grañc. Af samma heskaficnhet ir vall afven Uleras' fersäksan, ibland hyilke la Quatidienne $i$ ojomern
het ntüarker sig -- att arméen vid Spanska gränsen ofördröjeligen skall försärkas med 46 bataljower. - I Le Courner Francais beter det: "Ogonblicket for afräkningen nalkas, och forlägeuWeten pả stallet fördubblar sig; en kivis , Xxekes vaTa oundvikelig. Man *äther redan eft falissement, Som skattas till mer àn trethe nillioncr, oeh mian yäntar Betaluings iustallande of flere epeculanter. Londons börs har lidit âmu större förluster; elt enda bankiéshus har förlorat femton milliones i fonderna, Det Jfer begsipa sig, lurra myckot privatförmögenhet mi̊ste gh loilorad genom of xika kapitalisters undergang. Kabinettet duall d. 29 Nov, en session $i$ autedning af slepecter; from Verona, luvilka, sisoom det färsäkras, voro af ganska Krigisk beskaflenhet, och d. 30 on margonen ankom en kurir, som tyckes atarkt befiasta den forutsältning, art de förenade monarkerne antaga mījhighelen, om icke samnolikheten of eft krig med $\$_{\text {panien. Den sista nylheten är, alt-ministèren ex }}$ hallit ett officielt dokument, underteckiradt af trentre mionarkers ministrar, som berätigar Frankrike, att taga sidana steg, som det skall finime nǜdigt för sin säkerhet, antingen Fenom forökande af sin काakt vid Spanga gränsen, cller getiom inrjekande med en armiee ofver Pyleliecris, Sa loz per ryktet i de abturiugovirelasic krelsar. Det ar en vigtig nylhet, och skulte, om den iokeredan i hëg grad vore föruiteedd, hafva piort ein myches större verkan pie perniningeloudeln i Pavis, Tvilken hikvell huffudsakligen till forga däraf, fost afven till in del genom ryktena om fallissementeri Londous, ythorligare follit 1 procent. Man tror, att ultimatet, om man sî̀ mí kalla det, först ankonmit d. 29 om aftonen, men aft ministrarnie redan lĭnge genom Vicomte de Montmorency haft anledning, att vänta eft sídant lợte, Man märker stor verksambet i alia statsdepartementer, oeli man sager, att beredelser till krig föreg8 i alla, Striden emelBon particrua for krig oclifor frid, som ander de tvg sista -msuaderne fördes i Nien och Verones skall au fornyas i Paris, Nigra ministrar och Keisare Alexander, och förmodeligen kejsaren of Österike skela blifva i Verona, till dess resallalet af Franska regeringens underliandingar med ispisien visat sig.

FIamburg. Enligt underrättelacr frön Berlin skall Preussiska slatsmimistern, Furst Hardenberg hativa affidit i Genua of slagflnss.

S TOCK HOL M,
Tryckt hos Eximén och Grayiziro.

Till Redacıören af Stockholmska Counieren, (Forts, frin Nio 61i)

Jag är Manufakturist, I ären Skrimistare. Jag velit taka mod weder ett al varsant ofd omidethanttryck. Manufaktoristenic tiltyenka sisledes; wher lidfyudsalligen, de vanliga hatalbithds mbliena? Jag för min del trodder mig vara oskyldig tittidennà förebråelse. Men màn har icke, anledting alt tro det treller; ty derom nämnes icke cit enda ord, Tag Er om pannan, och kärineflar, oin det icke ändock kunde framkalla wigiga sveltdroppar, när man misto ljuga iuför allwünticten, nsgot ćörskäridare à vanligt. Mnin ivet, att Eder klidståndshandel begynt att:floreri, i ssinucrbet sedan Ent färsilfurigamagacin ; Storkyshubriuken ändthgen thllstängdes, cemedan by rau derfor ej mer af föraalljuingsprucenteit kunde inbringas, atan mitste geniom shmmasiskut samias,

We, arbetion, som afspisas med det enikla myndige vittnesbörd, itl de kutitia vara försvantigt gionda; äros siletés icke jänförlige med aulra än Manufakturisternes aibeten, men ingalonda med Eirra skrîarbeten? Det ivill säga: Mgnafaktarisfernes fillverkiniggar äro pá intet satt jemnforliga med Idra.

Välan; datoin oss färsölat det âe just livad jag ärnar föresta. Jag utmanar härmedelot fem de ifrigaste och ansediasle bland Eder, naturligtvis Ijenstgörando Áldermannen och Bisittarne. Lifom oss sammanträda po en ovildig verkstad, t. ex. Landthruks-Akadeuriens, och ntralja cevildiga donaere, acm hafve tills vn öfver alla vîra arbeten, och bedóma dem, sedan de fäo färdiga. Låtom oss ieke nuedföra nägra hjelpares utan sjelfve med egna lufvaden tänka, och med egna händer verk-- Hilla arbetet.

De tillverkede arbetenas beskeffenfict $\mathrm{ma}^{2}$ af tillkallade kompromissaricr bedöuss.
pir Käu jag efter dema offcriteliga ntmaning, icke forfirdiga abeten som äre battre, eller jemagoda nied Edira stolta käappars, s? vill jag erkänna mig halval sasom belackare och ljugare angripit Er, Kunaen 3 deremot ej besti profvet, si hafven $J$, akiom skytaktige lingare, sökt kasta skugge ph. oss,

Undandragen J Eder den erbjudna tallingen,
T. och uphäfven ader i Er storhet, under förevändning, att det är unden er värdighet att tafla med Manufakterioter, dem J viljen betrakta sisom ri tllvenkare för klädstisal; sấ förklarar jag Lärmed, att 3 tiren lika fega till all arbeta, när det gäller, som öfucrmotiga, nibr det konmer an pil att utÓss ovett i tidniugar. Alla edra undanilykter skall allmanheten veta yändera. ©n
Jag vet, bland Eder firnias män, som fortjena aktuing, bäde för sin skioklighet i arbetet oeh rilt upforande. Jog skall atdrig upl:öra alt ge demt ritivisa, wen de offvermodiga Bjäasnrne, som utgifxit oveltet, dem vill-jap upmana att pa olvannämin de süth visa den offyerligsenhet, byaraf de oknyta, De verkligen kunnige Skizmästare, likosom allmä̈nhater, okola icke förtiyta, all jug önskar Mamdraga B̈fvermodet inför dę allmănna veltets dumstol, i deens rätla dag: ty man känier alliför vill hum det ofia tillghr, med de as öfverskrikma mästerstyokens förfädigande... I blygena icke alt förläfva fider rich nedstita oss, emedan J aflugt detta mästareprofa Hafven J nigg djerflet alt sĭga, all jug ljugers dis jag, nu forklarar inlör hela allminhbeten, all mSngen akfzimastare aldrig ziort, eller Aunnat göra sitt maisteratyeke, utan at1 det blifvit penom tegd stgärd anskalladt? Jag är, beredd att Leda mina ord a bevis.

Di̊ jag nu liărmed på ofvannämnde sätt upmanat de ibland Snickare-Embetet mest ansedda, som aro Alderman och Bisittare, att med mig ensam tifla, की suppionerar jag, att do offrige of Manufakturisterne, luvilka i likhet med umig, blifvit angripne . icke frukta för resten af Skrì-Suickare, ithvad afsecude det gather, allrahelist som de hafva i lienstgórande hufrudmannen Broman en kärufull suiekare".

Joh, Litive; Manufakturist-Smickaro.

Herr Protocollo-Secreteraren Cederborg inTomaade ne till Räten Töljanide skrift:
?Oaktadt jag soin ef erhallit del af nigre handliugar, forsummat aft till genomläsning förskaffa mig den, i afgon nommer of Anmarikaren af Manufaktaristen Lilius forfatuade skrift, il osh
for bivilken Suickare-Embetet f mig begirt stainning, far jag änd forsöka att genast ing is isvatomall.

Heer Lilii nämnde skrift förefôll mig, ds jog forsta och enda gsingen. p\$ landet, sios den tryekt, so obetydlig, att jag svàrligen kan tro någon sa. uplyst domstol som en Jury möjligen skutle krmna talla författaren till nâgof ansvar och änuur min-dre anser jag en sidan domstol, enligt samveto, kunha anse mig brottslig some âr alldeles oskyldigt inblandad i Eerraraes tvist.

De if stamnings-memorialet anmärkte oelv-si som brottsliga \&adade uttryck vill jag minnas vayn: t:mo känn efter om-det ej utprâssar năgra svettdroppar när man mảste ljuga inför allmàne heten, - Detta lárer fóronoleligen hà afseende p\$ nsgon skrift, den-jag ej känner, i alla fall synes mig refoxionen, sisom yturad i alhminhiel, ganska obrottslig. 2:0 Många. Shickaremästare hafva alArig giort eller kunnat gara' 'sitt mästare prof. Huruvida detta uttryek. är sannt eller ej lärer jag infor Kimners-Rätten ej, fa bevisa; till den blifvande Jaryns pibgnande torde jag dock' ff öfverlemna hosfolljande bevis. - Nägot ytterligare vet jag ef att tillagga till mitt forsvar, om oj att aldrig uàgot försök blifvit giordt att viaa dot jag är utgifvare af Anmärkaren, livilket ej heller aynes troiigt enăr mitt egenteliga vistande air pa landet --
Ds Snickare-E talan emot den verklige parten vändt sig till mig har jag, för att vara hällig, ©i velat randandraga mig att lemna de uplysningar i mslet jag kumnat. Nin kostraal $i$ iocli fôr dessa aplysmingare meddelande, fornaimligast Etthundrade mils sammanräknat resa utber jag, mig i ddăjukhet att fa, ersatt med 100 Riksdalee Banco, Stockhohm $\boldsymbol{d}_{2} 7$ Oeto her 1822.

## Fit Cederiong"

## Varandes de bifogade bevisen af follande ly-

 ithe:I:0 'Jas undèrtecknad kan med mia ed intygat, att en syickargesilt, som heter Löfgrén, oeh en Laveltuakayc, sour heter grönström varitt d semma som goit bisittar fovsmans mästerstvoke.

$$
\begin{aligned}
& \text { rfousmans mästerstivcke. } \\
& \text { Gustaf HuwtaiAN }
\end{aligned}
$$

${ }_{2}$ 2:0 "Unider dow tid iag var $i$ arbete som larbing och Guall irrin $179^{8}$ till i802 hos alledne niekare mästaren Lars Forsiman blef dess Son Sotran Lucax. Forssman mástare, och varo till hans nä́teratyckes. förfardigande Dî varande Lavelt-
màkareu Jacob Grönströn samt till slut, afledno Snickare Mästaren Isac Löfren, som jag med liflig Ed kan bekrafta om sả skulle påfurdras. StockLolm den 20 Jhnii 1822.

## C. Peticerson.

Effer upläsandet häraf, tilkänuagaf Herr Pía. tocolls-Secreteraren, $\mathrm{p}^{3}$ frag och of ifven anledning. att, ehuru han icke bestänt medgafye det han vore Redacteur af ofvanberórde tidning, det icke vore Herr Protocolls-Secreterarens mening mod hvad han iskriften slatligen aufort, att undandraga. sig? svaranil i denma sak.

Hiruppi tillsades parterne att hivardera till Jury min utwâlja fyra for medborgcrlig dygd valkande nch ined dem ef beskyldate personer d af Aldermanuen Weissenburg oelh Bisititaren Sehfbom dertill nämntes Horr Borgmistaren och Riddaren: af Kong! Wasa Orden $\mathrm{J}_{1} \mathrm{~J}_{4}$ Sandberg; Herr R3dmannen P: W. Bredberg Grosslhandlaren Anders Broberg Andersson oeh Mslare Âldermnarien Johan Ruback; sant af Herr Protneolls-Secreteraren Cederborg, Kanmarskrifvaren Melir. Adolf Granbers Herr Assessaren i Kongl, Mujils ach Rikete Connmerce-Callegiom. C. F. Ornberg: Herr Bxpe-ditions-Secreteraren Pelhe Rous och Herr Auditeuren Georg Selieulz, hivarefter af Ritten valdes Herr Rsdmainen A. L, Ekerman; Nosarien ; Kongl. Maj) ta och Rikets Cómmerce-Gollegiam Herr Asscrsoren G. Allén, Notarien i Kongl Majits ochi Rikets Svea Hof-Ratt Herr Häradsjo dingen H. C. Malmborg. Commissarien i Riksens Ständers: Giksgälds-Gontoir, Herr Commerce-Rs det G. Westberg och Herr lagmannen Aspling:

Sedan intet jaf emot nâgondera af ofvamả̈nnde till Jurymän valde persouer hwarken upgifvits eher kannat utrönas, oolh de siledes af Rätten blifvit ojafvige fórklarade, uteslötos af klaganderne. Herr. Expeditions Secreteraken Roos oeh Herr Häradslioftlingen Malmborg, samt af svaranden Herr Borgnästaren oels Riddaren Sandberg, ocls Herr Lagmannen Aspling; och okullo de 8terstipende nio. Jury-männen kallas, för att sammanträda i RâtensSessionsrain Tisdagen den 15 ; derma nisinad k1. 10 förmiddagen, vid twilken tid parterne jemväl hade att hos Raiten sig iter installa; hvarom: de forstandigades och togo derpì aftrade. Den Io Ólober.
S. D. Sedap Herr Rsdmanhen. E, W. Beedberg och Commissarien i Riksens Stünders Riksgäds Contoir, Horr Coummorce-Ridet G. Westberg; bvilke, enligt Protocollet för den 7 . inuevarande ati. det:
emellan Snickare－Einbetets Åtderman Jolian Feed－ sic．Weisseubarg，samt Bisittarne Daniel Sebfbom， Canl Hindrio Blom，Cdrl Gustaf Tultiern och Jat han Lucas Forssman，a ena，och Herr Protocollsm Secmeteraren Fyedric Cederborg，à andra sidan hos Rätten anhängige Tryokfrihetsmal blifvit，jeruto flere，valde till Jurymàn，vid kallelsens meddelaude tillkämagifvit lagligt förfall för installelse bürstä～ des den 15 i deuna månad，forekommo no，efter särskild kallelse，Aldermannea Weissenburg och Bisittaren Sehfoom，a Snickare－Embetets vägnar tillika med Herr Protocolls：Secreteraren Ceder－ horg，bvarvil de tvänne förstnamnde，un lerrat－ fade om ofvanberórde förbsllando，i stället lớs Herr Radmannea Bredberg，till Jury－män fö－ reslogo Herr Commissarien i Kongl．Maj ts och Ni－ kets Kammar－Rätt，Z，Edsberg，och Herr Secre－ teraren i Kong1，Maj：ts och Rikets Krigs－Hof－Rätt C，G．Babrholtz，âfvensom Räten，i stället fö Herr Commerce－Rådet Westberg utnaimnde Hery Advoeat－Eiscalan Pehr Staaf，Herr Lectoren och Riddaren of Eongt．Wasa Oiden Magister Axel Fryxell，och Herr Lagmammen－L．No Henscheizy hvarefter och sedan nâgot jäf mot dem hvar－ ken blifvif upgifvit ellex i blrigt kunuat utrö－ nas，ool de saledes af Räten blifvit för ojäf－ vige förklarade．Herr Lagmannen Heaschen ute－ slöts af Aldermannen Weisscnbarg och Bisitaren Schfhom，afvensom Herr－Secreteraren Bahrholtz och Herr Advacat Eiscalen Slaal af Herr Broto－ oolls－Secreteraven．Cederborg，hvarföyatan klagan－ derne，med svarandens begifvande，upgifvo Hers Expeditions－Secreleraren A．P，von Sydow sisom suplcant；i händetse Herr．Commissarien Edsberg－ skullo vara hindrad．Och beslös－det skalle Herr Commissarien Edsberg orli Herr Lectoren Peyxell inkallas till den for Juryas satumanträde förr be－ stánda tid．Parterue afirädde．？

## （Slut e，a．\＆）

Fivilaxatyonel里昜

## UDIOANDSK．A NYHETET：

Enurtiel．Oestorr：Bcobachter af d． 3 December merddelar frin Coustimtifopel ander den 17 Nayomber anderratelso on en ster oel vigtig
 ztort anseendé hos Janifscimerno och offa Sterfört： dem till lyduad，bade i deras madon gtagit sig att iill Storherren öfvertämua en hesvärsstliff emot
gunstlingen Faled Effendi，och atr－belediagh den med elt kraftigt memorial af sin egen hand，Sultan Mahmud ville framior allt med egna ogon ofver－ tyga sig on angifvetsernas riktigheh．Han genom－ gich såsom no uftare sker，d． 9 i．stringaste in－ eoguito Coustantinopels gator，Det fullkamligaste lagn．hersikade．Monarken samialado med flera personer som mötte honom under vaigen；de up－ lysningan hvilka han vid desta tilkälle corrakaffade sig，bragto hans beslut till mognarl．Annu i sam－ ma nait blefvo Storvezieren Salih－Pascha och Mnf－ ti，begge Haled－Effendis kreatur，afsatta，weh riks－ sigillet anförtroddes it den of van нйmude Abdul－ Lah－Paselsa，som i senare tiden commenderat ar－ meceorpsen vid Sentari．Maltis lediga plats erhbill Sidki Sadé，den ledamoton of Utrmas；livilken，oª－ shm president vid conferenoerna，hade bivistat Lord Strangfords discusvioner，med thrkiska ministrarne： Sluteligen bekom Haled－Elfendi sjelf d．so om ef－ termidulagen befulluing，att allägsna sig frin buf－ vudstaden；en Kapidsclri－Baschi beledsagade ho－ nou till Brussa där han skall afbida，sitt yiterlín， gare öde：Pig samma tid blelvo ock Berber－Paschi （öfverbarberaven）och Kalawedschi Baschi（öfyer－ Apayningsman－öfver Gaffehasen）t tvả embetsmân：i det inre of seratien of Haheds parti，förviste till Aaico：．Det alluratuna lugnet i lufvudataden stör－ des intut ठ̈gonblick．．．．Din storhersliga Ilottan ban aedan loon skill sig frïn de egypliskn och al－ gieviska eskadrerna，ankommit till Dandanellerma a de＇Córsta dagarne af November，ochiskall ofvervin－ tra i Constantinopels hamn．．－．Enligt dinecta un－ derrällelser af d．i1 Noveinb，hvilka ankommit，till Hamburg skall．Holed－Egentis afshitoing hafya yaxit en föld af ett penom de senaste finansitgara derna förorsakalt upror af falket oeh Iabitscha－ reric．I Triesto hade－mau bref från Mesolongi of den 20 ．November，enligt bvilka＇Turkarme d，14 vi；denna stad；livilken．icke，sisony man．forut bet rätlat，råkat i deras våd，lidit ett fullkomligt ne－ derlag．Erin Curfu sl大ifver man den 20 Novem ber：${ }^{\text {Mr }}$ Privata bref bekraffa Napoli di Romamian－ intagoade af Grekerne，－De hafva intagat d， 1 och funnit för sig 50 kanoner iffistningeut．Tarkar－ me liafve bififit bibutalme vid lifvet，anoskent de for en minad tillbaka bröto kapilulatiomen．Dagen forut hade fartyg，lantade med lifsmedol，visat sig for fastuingen，mes blefvo genom Hellenornes mot－ stfind findrade att inlopa．Snart akall man i Ea－c ropa erbsila en i Hellas tryck fidniig ：Kristen－ Hetens Basui etler Natarens Fordranf Mo akall min äga bestäudave underrätelser om lãudelserna： i－detta land，

Spanien: Herr Gareli är i frihet och bar jemte de öfrige exuminiatrarne blifvit ställd ulom anklagelse. conedan hyarken bevis eller ens deringaste spir af misstanke i bimuseeride till den 7 Juti aro för handen. Del bekrättat sig, att hos Cortes sued det forsta skall forestis en log, att fönkara alla dem anklagelsefria, som icke burit waper d, 7 Juki. Dйrigenom skutle exministrarme och alla andre ansedde blifva försäkrade för all förföljelse, Ofver hufvid strafivar uit vid fäderneslandets yttre fara allt i det inre tydhigen efter en dagligen fastare slaten förening af sinaena. Underrättelserna i Mudrid fyina Catalonien gå till $d, 96$ Novem ber, och enligt desamma var hofvuelqvarteret d, 13 - Pons; men sigtiga framsteg, oeb, efter det sả kallade regentskapets förjagande utur konungariket, ott shart-äterställande af lugnet väntades i denua provins. Man märker myeketl verksamliet på Varfven i Cartagena och Cadix. Man tror att in erember en eakader skall gå till sibs; pigre mina till Ver ciuz, $_{\text {n }}$
 rilta tiden, alt längt bort afsända krigsskeppen, som icke finatas i of verflöd, -- Alla gvarfelvorna of troshären hafiva efter livarandra togit vágen till Sit Girena; tâififơn ga de genom sj̈dra spitsen af Offe Güroune deparfomentet till Venasque, dâr de, såsom det säges, Jter skola sammla sig till öffensivenu Man räknar, att is a 1800 man $i$ allt iskola komma tillsamunns; de traiva àter bekommit sina vapen. Quinior och barn bafva erhållit befallving, att afga fill en depot i det inve af FranLrike.

## कमेत

Frankrike. Man fror ntr, att det kon komma att क्षrasa mycket längre ut med underhandlingarma med Spanska regeringen, än man i börjın tyekes hafva antagit. Ty dà de urtima Cortes icke äro befugade all företaga for rändringar i grunctlagent, os är det sannolikt, att de till eu börjau -xila fremstalfa della binder sisom elt suar; kanske totde de ひ̈fyen, för att befria sig ifre̊n all ansvarighet, offeiteligen rär bationen kungora Frankrikes ooh de bfriga makternas fordringar; pa det denna mubte blifya satt i tillfalle alt genom utnämning of there deputerade (ett convent) eller na niggt inaat för ficutigt ansedt sätt idagalagga sin mening efver eft forslag af aj stor vigtighet. Liter man nin \& Transka sidan in dewhendlingarna äntu tingre kunua drogas nt pi tiden, oeh den alloninua meninger skulle till dess val Eann föras hat och dit groom minga motsägande rykten Maicliertid bem3la de antiliberale
sig pई det ifrigaste, alt framstâlla ett krig med Spanien s̊̊som ickeallenast rättvist, ntan äfvensåsom högst riödvändigt för befästandet af Frankrikes väl och uyihöjelse på en fast grund. Nảgre anse ett sådant krig soisom Guerre de honneur, fôr väsentt ligen nöḑändigt, för att befästa Bourboner nes thron midt urder alla machinationer af detta Husets fiender, och sky ieke att framstalla : "att nuvaratide tids folkslag behöfva stora skàdespel, för att göra ctt Jjupt intryck, och att till detta ändamo̊ den förra tiden maste förnyas, día knigsryktet var ell alleibut hos trohelen mot throu nen." -- Sà belänkligt delta än liser, blifver iman likvảl ännu icke varse, att blott en enda af dem, som hafva ett mer eller milddre inllytande pa Frankrikes öden, gynnar sådana meningar, orl man smioky rar sig, att de icke äro vidare än hjernspöken わof en Drapean-skrifvare, so:m àr obekant med dea tid, hvari han lefver, och otillgänglig för hyaye lära af erfareblieten.

Engtand. Courieren sâger:'Hvilken grund det än má äga, att Spanska mínistèren af Cortes fordrat att biffiva berathgad tift afslutande of trae tater med Stor Britauich, kunna-vi likval med zäkerhet taga pß̀ oss, att fôxsakra, det vår regeriugs första önskani är, satt Europa má blifva i frid, octr därcfier, att den fast beslutat, att blifva strângt neutral i det krig, som tyckes vara si myeket att frukfa, Detta beslut är såedes matarligtvis oförenligt med den olitiken, ett afslata ett ofl- och defensivt lörbuad med Spaniea. The Times utrycker pa det starkaste den mening, utt om FrankJike börjar krig med. Spaniett, Erigland i livarje Ländelse onart måsle tuga parti för den senare nuakten, men att regeringen till dess omöjligen Kunde forthindra, att brittiska prixatpersoner genom allahanda medel sill sin starsta Pardel och Frana nuänuens största skada skola begagna de onnstäny dighetor, som erbjuda,sig.

Tidninpen Argus dentredje N:o t, 2 utifinnas till Ilesp. Prenumeraoter $p^{\text {a }}$ indragna Tidgimgsblacten Argos och Argus den andre, i morgon den a4 Decemyer.

## STOCKHOLM,

## 

Fredagen don 27 December.

## Till Redactören of Stockholmska Courieren.

 (Slut från N:o 62.)
## Den 16 Octoqer.

S. 1. Jemnlikt protocollet för den 7 och 10 iunevarande uti Tryckfrifetsmålet emellan Snic-Kare- Enibetets Alderman Johan Fredric Weissenburg weh Bisittarne Datiel Sehfbom, Carl Hindrie IStom Carl Guzlaf Folijern, och Juhan Lucas Forssman, Eena samt Herr Protocolls-Secreteraren Fredsic Cedcrborg, à andra sidan, installde sig i qürvaro of Aldermannen Weissenburg, Bisittaren Sedhfbom och Herr Protoculls Secreteraren Cederhorg, de, enligt berörde dagens Protocoll, till Jary män ntsedde personer, Grosshandlaren Anders Broherg Andersson, Malate. Âdelataninen Jolian Rthack, Mr Commissarien Zacarias iEdsberg, Kaminar Skrifvaren Pehr Adolph Granberg, Herr Assessoren C. J. Ornberg, Herr Auditénven Georg Scheutz, Herr Radmanmen Adolf Ludvig Ekerman, Herr Asses= oren Gust. Altén samt Herr Lectoren oeh RidGaren Axel Fryxell, livilka alla Jur vns ledamőter lingo allägga deni 5 f . af Kongl. Tryekfrihets Förond*ingen den 1 t Julii 1812 foreskrifue Ed, hvareffer en koryt ssmmanfattning af målets skick och beakaffonhet pplästes, samt till nämden framställdes Iofijande friga, nemligen: Om den i tidningen Armärkazen N:o 54 för den 3 sistlidne Julii, under rubrik: "Till vissa Stockholans Skrå mästore" införde skrift, efter de Jagrum Snickare Embetef, Fisom \$klagare, tberopat, nemfigen 3 S. 11 bels 12 Mom. 1 Tryekfribets-Lageh ueh 5 . $\$ .2$ Mans, of So Cap. Misegersings Balken, vose brottslig?

Sedan parterne fått afträda, öfverlemmades till ntanden Protocollerne och Handlingarne imàlet, Xrarpi Restfens Ordförande och Ledamöter ifrån derad Sitten vid dombordet apstodo ioeh bērtgingo.

$$
\text { Den } 17 \text { October. }
$$

8. D. Tilkỉnna gaf Raีtteus Ordförande, att sistlid16 Tídag den 15 यti iunevaronde Mánai, på eftermiddogeis lide i försegladt eonvolat till Rätteu ankommit jemte Protocollerse och Haudlingarne uti Tryck-frihets-matet emellan Snickare-Embetels: Alderman Jehan Fredriok Weissenburgy samt Binittare 10an,

Selifbam, C. H. Blom C. G. Foltjern ach Joh. Lueas Forssiman di ena, och Herr Protoculla Secreteraren Fredrio Cederborg, \& andra sidan, ang8ende deu af de forsträurunile fitalade skriften uti Tidmugen Anmärkaren Nio 54 för den \& sistlidne Julii nudet rubrik: till vissa Stookholms Skrtamästare, den tillfórorinade nimndens-svar à den skrifteliga friga Räten i prenid of Snickare-Emibetels flastáende, till nä̀mnden framstält hwaraf iphämitadea, att samma frsga blifvit med $\mathrm{N}(\bar{j}$ b besvarad, hvarefles Rätten log målet under öfyerläggning ooch

## Resolverades

Emedan den utsetite ToyekfriLetsnatumdeu med Nej besvarat den af Raiten, 7 grand af Snic-Kare-Embetcts päataende framstillde friga, (y var* der Herr Peolocolla-Secreterarea Fredric Oeder borg, sasom tidnaningens ufgilvare, frlin alt onsvar i detta mal frikänd; och som Herr Protocolls. Secreteroren i följd häraf, ar berattigad lill uprältelse samt han upgifvit sin vidkända kostuad, och för molet till $100 \mathrm{~B}: \mathrm{d}$ B:co, utan att den\&amona närubave beslämma och styika; alhsf ock da Herr Protocolls-Seeveteraren Jikval mờt flore dagar i målet sig hos Rätten ioställa, Jvarigenom Linder och tidsförsummelse horrom f8sorsalafs, finner Rätten, det bör 'Suickave- Einbetet sidaint Herr Profocolls-Secreterariti aned 20 R. d - B o ersätta; dock kommer detta Uislag, jeminlikt 5 \$. 7 Mom. Kougl. Tryckfrihetsförordningen den 16 Ju Jii 1812, Kongl, Maj:ts och Rikets HBglofl, Svea 1Fat-Räts vidare pröfning i iodmjakhet att underblallas; och skulle parterne kallas till MSndazea d. 26 innevarande October klockan 12 fürmidatgen, för att detta Etslag afiớra.

## Den 21 October.

S. 1). Enligt Protocollet för den 17 innexarande uti Tryekfribetsmalet emellan Suickare- Enibotets Alderman Johan Fredric Weissenburg, samt 3isittarze Sehfioom, Carl Hendric Blom, Cati Guataf Folijern och Johan Lueas Forsnman, \& ena. oeb Meri Protocolls-Secreteraren Fredric Ceder. borg i andra sideh, iustallde sig of klagaiderno Bisittaren Sch:bom, och ovarenden i egea person.
dE Tiattens of vanberörde dag fattade utshg, it má Pet afkunnades, hratelter de afiräddo Ae weh dagar forr skrefine.

Pá Rältens väguar C. P. AbMOREN4

Courierens afsked till sina medtroder
Di jag nn gix att slata en trearig obetydlig tefnad, under hivikew jop dock utstatt mangen ver dervardighet oelt varit föremit fö̀ mora tadel áa bifall - det första har arminstaite varit higljaldast, Lu kan jag ej auderlita att 2 a onkring och göra min afskedsupvaktuing hos Br , mina ärate medbroder, som varit veliklet för det tadel ellor bifall, jag skördat. Sanningen tvingar mig duek att tillstå att J tilldelat iníg fóga af det seditare. Men darpá undrar jag ingnlandal ty jag vet med mig sjelf, att jag ieke slösat laford pi Eor. Driruti ligger peksi kauhánda den största fördefen af inå inga fidningar, alt dén ene, af afund cller aman or: sak, baller tammen pä ögat pi denandie. İin en a am, privilegierad, tidıing blifver gärna en: ensidig intolerant, lögnakitig apostel.

Erämst pà rangtistan ståt dih, gamte, ärevör:㗐ge Past-oeh Lnnikes Tidaing. Likasom on af do fordua Spanska silfvergallionerita, gir da trygg din väg frain, obekymrad ome korsarer och starmar. Di vet, att da fórer regeringens bud och att hela nationen Langgtar efter din ankomst; din laddning är officiel ocfi-legal, tullifi ocle utan behof of assuranec, med dig har jag under mina krysståg, ioke roikat i nigra-strider, jog har respecterat kron-lasidragarellatgoan. Di da sảadt mig nägon ging ett skot, har det blot varit en kula ofyor bugen, 8 em tillküunagifvit, att Assessor Salomonssons graniskott blifvit anctoriserade. Fär al mänheten har da blatt färktiniat, hvad hon onskilt förkunnat-mig och mina fặpna sïttare,

Dirnäst i rangon - och rang bestammes in offer it der i: Hilusten - stic dat Hibgvilborne Stocktrolms Post. Med dig var det soin jag bsil min första-rangurade batalj Môn vår strid var ej laing. Wa hade blot inrymt, for en stand, fina Skuttglag̀gar st er amnam, som sjelf ej igle fartyg men ville sînda mise nggra laddningar. Sederuera hafva yi lefvat ; bästa försiànd, cmedan on märkbar © iverensthimmelse i tảnkesatt sports oss intellar. Ho tagee tiveitiedelst ett bint afsket af dig och ünakar digi af renaste hjerta, all mäjlig (w)ut ooh framgatig, Bloth ett valogtak vill jag lem-
na lig sfonm sotivenitin När skalkar lacka dig. sásoli ick e!

Oelf du gunla, oskadliga, (för ägaren) för-tänutfulla Allehranda! Inad kuule förmà dig att gexpl mig ans Sant är, att dut to blott i släptaget en gödselprim, full med ovett; menjag midiar äudock, att fu ville tomma dim maklibret och tillita dydika sliptin. Hade da roikg at fóc ed-valdig oph buller livibyiare, s\& hade dia ju i misshugg kamat fi ett oen thmat elakt shott for tin complaisauce mot góds iprimar. Fmedtertil tösikrae isg dig att jug icko is ser det rimpasto agg; utan of apriktigt
 framsing. Tro en dsentos arde de hafver utvalt den bista delem annonceräro ools bli va densîkrad sle och afsiltigaste varal $i$ dessa listra tilors 9

Farval, frodis oetr ins trefnad, the win hale offrcielle stallbrider N. Ni: Di jag kallat dig haleoifizel, har jig saph allt, hival jag kan siga, Dis vet hival in in athinshet tanker oin littheter. 4

Ât dis, An märkare, fior jag ingen ting att gaga, oto ne ett out farvat. Nista ginger hafya vi varit i gril, men hivem tilleikinaf dig nigou ting? Du är oskyldig bide i det ouda och goda, da möj ligen kan hafva gjort.
Alven dig ew afskedskyss, du ur grafven nysg upväckto Argus, da tsedjo af fanniljen! Di hac för dig, en så svir bestämnelse, en s̊ slipprig baya, att man inäste ofinka dig kralt oeb mod, Gräf, inileagningar och audra vederyärdigheter aro on Litter skola, sum bildar. Iag bir forsjkt den skolan; jag vill icke mer försoka dea. Vära geäl hafva varit bloliga Men jas bar al trig uphärt att eckinus virdet af det goila hos dig Hiss en, som är si nara sin uplösinitg, forsvinmer allt agg ock. jag bjuder dig eti bjärtligt farvil, ioke forgitinde, att du ändock varit min eu la verkliga bands. orvandt.

Jag Kommer mit till dig, min högt älskade Granskace! Shoan afsked fár jag ge alig ete tröstinde ord. Sórj ej si mycket fôr ofverlópare. for tillimnade medtallare; de existera säkert endast i din egen hjärna, Hvad dupà küllare hyiskar. dind vinner 1 örat, lyad du, med gro̊tande ögoz och förkrossadt bjirta, förebrår vederbörando, if visst intet amat ân en dröm af din upskrämde fantasi, Hir finnes ganska säkert ingen opposi-a tionstidnings-utgifvare, soun vorc böjd att lata lega: sig till din role. Dessutom bör da besiuna, łivilken uselhet da tillvitar dig sjelf och vederbörande genum diu klagau 'Skulle du verkigen önska: att, för din beredvillighet, lita betala dig? Skulle Federbotrando önska legda laitalarc? Nàgot sa $1 \frac{18}{\mathrm{~g}} \mathrm{~g}$,

## 25.5

Wer ingen oppositionsman änna titivitat vedorototerande, och syirligen viaber du din öuskm geuorn dylika tillwitelser Detta sigerijag dig såsom en quilment varning for framtiden 1 offigf, our da ntigon gint, mer, vill livisk, hill dina vïnuer pỉ Callare eller andra, näringsstälcon, síl sök åtmustion
 sig föraktlig se ets si thógt pris att man fininstane icke bör ntgifva det, utan ath vasa säken om -vacach sam. man diffor vill küpte
Eh, Nu hamina jag icko mer än ett visitkort' quar at Fe, allamina öfriga vinner, G inversations blad, Börstidning, Handetstidniug och head J sunars ma hetan Ett gode $n$ it istypoh all mojlig väloang under dess lopp tillonskay jag Er. Mả det lyckas Er att bannlysa bokstafyen of att ge erg. dit oft brandförsikrimgar och dykeri, "ehs Cram on allt att fi propumeranter och att draga tämligen in o. ket af prelumerationsimedlon undan postverkets naderbetjanings anspr8k,

## 

## Xat 5 <br> UTLANDSKA NYHETER:

Turkies. Frïn Constantinopel skrifver man under d. if Nuvember: Den forliaga, som vi med de sista fyra postcria, cfter regeringens farliga Sigächer, i hänsecride till fimansväsendel, vtrate, Hafva redan intrilfal. Folkets och Janitscharernes missnije visado sig i dessa dagar pà, ett silt, som Blatint störde hufvadstadens lugn. Frinn alla sidor stormade Junitscharerive enot seraljen ocft afifvo sitt bat emot Halcd Elfendioch sjellya Sultanen fritt ubrott; ipprorsskri och vildt fumult omgafvo slottet, och-ingen kristen. ẙgadesigutuder de sista:
daparue p\& gatan. Sultanen, som- anade den stora dagarne $\mathrm{p}^{3}$ gatam. Sultanen, som ansde den stora farin, besvor denna gangen stosmen dāvigenom, at Jan med fulla händee utö̀te penningar, och pa detta satt Köpte lignet. Man säger, att HiledEfendi sjelf gifvil sina skalter bärtil), Äfven sforvezieren, son bembdat sig, att gonom Asiaterne. stille tumultet, enottogs med förbaunelfer of Jasitseliaremp, som fordrale hams ooh Haled-Eifendis bufvuđen. 1 forskräckelsens đgonblick tillkalhade han de i lägret vid Buyukdere stacude Asiater under Ibrahim Pascha, oels det kom till blodigt handgemăng, livarvid likvill Junitscharerue segrade, Sultanen har effor det förefallina-tumuliet måat gö̀ ra Jamitscharerne en stor coucessiong emedan Ha-lci-Effendi och Berber Baschi blifvit förviste till Avien Afyen Storvizieren, sum effer de bekanta
hândulaerita, dis than lat afreita as insinga Turkar; var alluint hatal, blofalsatt. Janitsehurerue skreko i stórsta upror stimbist, ath Hated Effendi blife yit en Glatur (kriston haml). Man gifver Storvezieren celata en ellownidare i Bostandschi-Bagehis porsom; men svirligen skall lolket ster tillIredsytallos geman dessai dagarder allena, Janitsoltaremere skolayhanut, ftortigare bogagma den öfver regermgen vinua segern, oeh Haled Effondi torde nipm, ligen unlkismena med lifvet. -- Frín trakten vid Trapezuat hafva trenne fatarer inträllat aoh thedbragt ingheten: om en ny ator seger al Perserne. Divanen skill hiepå hafva, gifvit dew dirvarande Pasoltar befallsine, $a H$ piltrifvai frëdehsi wfslutande aflven tander tryokande vilkor Det kommen endast däpp an com- Pirserne icke skola begagna Portens uirvavande förläpenhet, fön wte forlsatha kriget. un $^{2}$ Pestent liar sedan fiontom dagar gjort meara framsteg. Uudewättelser friso Prirste of dy 28 Nov. sigas i- iletta ögonbliek inlöpa Iví fartys ffrin Zante, det ana pis sinn, det andra pi tio dagart, Beggo medföra enstämmigt den umdevrattelse, att Mamokosdatose Botzanisuwh Nonemans Fö́renade d; if Niava Tillskymiat Turkarne eus stont nederlag vid. Metolongi, Eucast 250 ram kavalleri skola lafiva raiddat sig, Ealigt dessa berittelues aknll-Meaolongis intagaude a Tarkarne vara ogrumiadt; afvon kan det svixligen girvas nyare Beraftelser fron denपа trakt, än genom ofvan näımuda lagenliet, Grekerrie berömma nu myoket de Erigelika auktoritetepaas upfóvande $\mathrm{p}^{\text {å de Joniaka: basne }}$

## Spunien. Krigsministern, General Dopez Bay-

 jos, has i couseljom, sisom mani erfar, framstillt förslaget om- ishíndsïttandet if ett pulats i Carlizo Dit försilksas, att Hi: Garnereros skall Aterkallas frân Wien, Man foreviter horum en i Lundon 1814 utgifven kritik öfyer. Spanska eonstitutionein. Nationalmilisen ; Madrid komuner att ompes helaly Fa mánader alleua fórätha-den besvirliga garnisunsfjensten, ps det alla-linietruppas ms kumaa sändas til Narartia. Mer än nåposision Porr är bu figga om uprathurdet of en arinée io redelpankten under fenoral Ballasteros med hafvadquarteret i Madrid. Irsu Audalosien burittas; att Zaldivar, som 3tee Yisat sig vid Oskuma, förföljdes pis det lilligaste. Iden aftiri som Mins vann Ufver Erolea vid Betver, hade den förre it ven General Roter bos-sig. Afan har sagt, likvät vet man det jeke saltort; ats Mosen Antun blifvit tillfĭngatagen; Erolos liode till detta sista fórsök, forrutan quarlefvoraa of sin egen corps, sammandragit Gargales'. Malavias,-Montaners, ah. $\mathrm{I}_{1}$, band under det zâatan alla, andłabend atodo vid Torella under Generat Fleyres', did denna blef slagen af Milans. General Mitans intog Marresa, där det, sâsom tman Kämer, gick atctoriteterna si iffa, och framryckte till Cardanja, ai suart Mina till följd af den sedan nämade triăningen Kommit till Puicerda, General Turrijus har d. 28 Nov, ut 3 rutit med fiooo man, af hvilka den ena hälften afsíndes till flera hâll; med den audra häiften har Gencralen sjelf inryckt i Pampelona, sedou alla garnisoner bakom honom och isynnerhet öfvergăngasne öfver Ebro blifvit Iôrstärkta: SEledes torde man inorn fa digar fa se operationezna begynna uti Temte militiferdistrietet, -- Guergult och Ladron hafva dragit sig tillbaka till Nacarresiska bergen, utan tvilvel för att förena sig med O'Donnell, hvars truppar, 1500 man starka och föga disciplinerade, sts̊ wid Luinbier. Förmodeligen skall O'Donsuell inom Stta dagar vara tvingen att taga sitt vinterquarter $i$ Bayonne. Frisn de baskiaka provinserna hör man nu eidast om nh gra enkla ströfparticr. Royalistorne vilja veta, it ett upror atbratit i Biaga emot de Partugisiake Gortes, och hoppas, ait det skall tillizickligeu syaselsitta gereral do Rego, rör att aftiffa horom fri̊n att lämna nägon bjelp emot factoriaterine i Galicien.

## Frankrite. Vid den olikbet i meningarna

 som ríder i ministèren emellan fredspartiet däratides (ibland de allmänna bladen representeradt genom Sournal des ábats) och krigepartiet (genom TE toile) hafva fonderna höjt sig genom det nuthredda ryktet att det fórra partiel vunnit nera falt, Därtill har vâsendtligen den omatändighet bidragit, att Monitoureu endast uptagit en ganaka ling artikel ar den förstnämode Journalen, men ieso, som forst akodt, det likaledes mycket linge och däpiemte häftiga avaret därpa i I'Etaile, och Zíren icke for egen det gelf ytrat nigot, livilket senare likväl, afvensomo de Bfriga nltrabladens tystnal ofiver ämuet, för ögon-- thicket tilträckligen derigenom forklaras, att ingen af dem gerna mà se fordernas fall, som nu en shang vid ofördelagtiga tecken for Spanien icke li- $_{\text {sin }}$ ter afvinda sig. Ibland uplysta rojalister yutrar ig daglifice mera den nog gruidade farthôge, alt buonapartiaka partiets auhängare, st vill de, bvilka afvergitt till dehätigaarenttras, som de hvilka distija sig nuder de liberalas fans, i hemlighiet icke önuta nsgot högre, in krig med Spanien, p̊ det omstiudigheter mstte intraiffa, som kunna tjena dem itil upnitende af deras fanoliska syftemalt; en frakann toin afven icke oynee utan grand for föpatherdige

Tiberale. Ahbé de la Mennais har i Drapeaiu blanc lâkit afingcka en li̊ng och sällsam artikel ofver den heliga altiancen, hvarigenom thau soker bevisa, alt detta forbund jcke kan मiga nigon consistence eller lâta ntł̛̈ra sig, förr än de böga dsltagarne huonit till en verklig enhet t tran, det vill siga, blifvit romersk-katholske. Hon slutar med de orden: "Om revolutionen någonsin utidör, sà kan det endast ske vid fotenaf det korss, som den öfverste Pontfex' hand skall upresa midt uti det för hans faderliga autoritet undergifna Europa.") För öfrigt förfaktar denve papist, sisom det öfver hufvad is ton-i drapean blanc, med stor varme, tiena sidan Grekernes sak, a andra sidan elt korsstag emot Spanien. Po Martinique har i Mont Carbes ${ }^{\circ}$ diatriet forefatlit elt apror, for livilket flere familjer blifvit offer. Femtio negrer, som grepos micd vapen i hă̈nderna, hafya blifvit skutne. Den 19 October var ordningen fullikomligt sterstäld.

China. Uti en skrifvelse från Canton than Philadelphia d. 10 Maj heter det: Som Kejsareet pì ett eller annat sait folt erfara Mandarinernes ovärdiga uptörande här ooch i trakten omkring, s3 har ett kejserligt dekret blifyit suffardadt, och dessa äro, sisom de ganile Medernes och Perserges, ositerkalleliga till de höga embetsmănnen vid hofvet, alt undersöka dessa menniskors förhsilnhide, och att noga aflägga berältelse om beskaffenheten af deras traneactioner med Engelsmännen i Linteri, sà vall som öfver den forra händelsen med Americauarne i Wam-po, och de i ailseende till nuförseln of Opium vidagna atgärder. Trettio Maudariner äro redan arresterade, och man kan icke förutse, hura m̉nga flera det akall hănda. Hvar och en väntar hảr vigtiga foljder af denio undersoikning och att handelo med ulländningar härstīdes dárigenom skall komma pà en helt aninon fot, ja till och med, att de kanske alldeles skola fordrifvas ock allt tiliträde till detta land blifva doin förbudet. Detta lands regering masste finna, att sedan Cantons hainn blifvit ofpnad för frammande, fyx, laster, osedlighet och i allmänluet fatigdom folljt dem dit, Ofver allt atiikes har suas de förvändaate begrepp om bandelus yerknîigor for Chima, ssiona, om den riktade detta folk och gjorde dem fattiga, som föra dem dit,

## STOCXHOLM,

## No 64.

## 

Mandagen den 3o. Decemiber.

Ideuma siata unumer of visr tidning torde viböra i horthes vedugóa för dess öden. Tie gangat.
 fyra süshhla Anlningar, behöfver han en nidan upsalx, sisom vagledinn, for den, son tant batva lust atl saista cle undur oliha lemắmumgat uikoinsa bladea fill, it bill och saledes brhoner hanna, hưи länge hvastdera äunct ixisterat woh med Livad nitminer det slitiat.

0 3 Januacii 1820 brge nte tidningen SFac. holass Courier, som, i helt ark, lintlar aft astösd uhkmoma helat det firet samt uniter ith gear-
 de ändilgen den katastraf, som mången oushul uth mbugum spåt olver del tedsamua reppositionsblat det ollor, ESStim man thär mer älshay atl hulla sly-
 draguндsimapt, denna uformiliga, i efl tasbundet sambille oforhlarliga magt aft utameondeofl, utay itom oeh ransakniug. stan rus anfósila shà, buyolva en medborgare dess rgendom, sattes änhthgen, vo ck-
 recgusion öfver en al Llónsta IJumstolen fäll.l dodsdom, livartill recensonten ieke kuude upläeka \#å got skäl uch anledhing. Man han med sh mycket storet santulikhet slita, aft denta attikel fömsakat intraquingen, som den tidiuing, bviken, unidermamn of Conrieren, utkon d. 12 April weh д̈nnades cill ersätning it prentumeranternat a Storkholms Cusirier, blef indragen genast, dì dess fór-ata mummers eller rällare dess fösta tvi nomeror (pia cu ging) whomme uch endast inmeliölle fortäthuing af den i sista ummem ( $\mathrm{N}: \mathrm{n}$ 131) af Slockhulims Cuurier pibegenta reccusion. Alt Conzicxen varit af ey fortfarande smädelig pgenokap, kan man väl ickn föregilva, dĭ hail aldrig fick fortfara, utan quäfdes, di han forsta gingen sig dagein. Au luan utail skal och bevis för"turnat persauligrätt, torde äfven den ithigaste förfäktare of godiycket oj filja pissif, of vida man ci vill hafva det till en Llógsta Dumatolens personliga rätt att få däma utan kritiker (fvart cmut Lival grundlagen siger). Om ocksi seuna lojliga sata skulle antagas, at lärer mandock
 Fecentionen icke var stödd p\$ sk âl opli bevis Man wit, ail, utom dessa Yosita anteduincara


 1) Ita shäl uiaste silectes halva varit det enda, Lo. Cantzleren unföt II 1 ra lian Bdagalant, atई in. hotik ofver rif dum katl blifva vithig for allman sakedut, aknfle vara liögst märkligt aitt se 3 men vulast eit lilkominande Comstitutionsufskotto ledamöter ära lyckiga nog att fà Täsa denher interessamla dectuction.

Ulgifvarar bide af Stockholions Couriar och af Cinsicren söhte, sedan deras fösaa blad vorn int-

 blad rller yevimisk sheiff, Ofver demo forlust af en latimhet, sum t varje Svenok nasn higer, collast
 föt lorat sättigheton atl löra antras talan (d. v, 2, sincilare), halva yi milan yrirat ons i in brochure


Den 30 i sanma inthad, is Storkhimens Cotirier uch Cuntiofen vobo indragne, urhou första
 livalken, miler en in v utgifares ansvar, त̈̀ i hatí.
 till premunctanferna is de indragna tidün gavua, till srets slut. För atl yllerligare ersäte pronumevanterna Tör hyad i def citlofvade arkealet, genom uppelastien efter inshaghingarna och gemom dan uya indringens utgifvaside i haliva ark, hom att briata, ithaf redactionven brochares, dem vi hat vija upräkıa.

1:o Blaudnde amnen, hvaribland fina nos n\&got litet om Konnngens Ifógsta Jomstal, nigot om andra myndigheter och nggot om yissa sataer och meniugor (utgafs d, , Junii); 2:0 Osky liliga ämiven nied undantag af en nuda nigot allvarsamikrin lik, som dark trolifen passerar (utgals $d_{\text {, }}$ 5 Juii); 3:0' En Jiten bok, innehillaude nán got emot vira fienter och nagot om Ko- 1 unugens Ilógsta Domstol (ntgats d. 2 Auguati); q.o Ett polemiskt häfte i_togfarculiest
sök att besvara in upkomenen riga, but ravida Hogst, D , in atiotun äger formanskap of fer Komixjens JustitieKantzlen (utgafs d. 13 Deeembiri:

Vid srets shat alersto lo emedlertid änm fineton ark orsittling (s\% hamancein i N:o-72 for it. 3. Jan. imeevaranl- $\mathrm{k}^{2}$ ), dein Relactioncon, nathati baftening oeld afsinditing giort brachurers utgifvande vida kosthammare melh besvirligare ân en lidemes, lofyade genom yifichtare bmelnior leanuaprennmerauterns. D) 24 Miji imuevaranile ar itzats satedes elt hiffte, numberited: Ytuertigare Han $1=$ lingar rörainde alatet ionst Lamixtortiongen Frilherre Etcleremetr ach Landasicereteraren v. Sydow. Fór olaga arresterths. D. $2 i$ Octnber HEAJI: EThersteinska testamentef, föremif fören-medfart, tillifventyrs den enda i silt slag.

Emedletid hate Ciplemen frín Stockhoim redan d. 15 April vandrat samma vis med sina förestugare: Hin in tross, och hans: sista nummer ar 101. Dan for le ti, thingen at samina blagt, eller Stockloglimaka Gouriuren, ukom för första glagen d, 23 Mjii och har oantastadi fortfarit, till dess hatil isz yelf nant uphoter.

O ver den sista indragnimgen ar sükert areningarne mindre delade, air- le varit öfure nîgon-af de foreaseude. Vi vilja icke pi Torrland ytra uss nigon tiff i elt ämne, liyarom vi anart konmı att gtira oss, veinligen i den redan ander triveketivarande a haudling: soun vi, vil indragningen of Coariere a fràn Stockbulin, fôrbando oss alt utgifya till ersattainz at tellatrets premmeranter tór hivad de saknade unter den tid, siom forlopp emellan indragninsen af Gourieren frin Stuckiotin velk fössto utgi vandet af Stocklyalmska. Courieren.

Det Couricerväsente, som fortfarit i tre ${ }^{3} \mathrm{r}$, kommer silcdes att uphöra. Den bilterliet, hvarpred det blifyit ofta beimölt, de for or brielser, vi filt tipbira, aftuinga uss nägra ord, sistain trutbekännelse,

Att-vi hära till ett parti, livars tillvarelie man behagat antajt, och soin man kallat skrikare, har yng ofta bli xit uprepadt. Mon hval mevar man pad ensi kallad shrikare? Ejentligen har man vall
 ta mameets uprepande. Min- har raisomerat si hire: Secrize at verkligen lyckligare ooh friare ân do ilouts af alla. Buropeiska Tazater; Svenskarnfe böra sifdes vara nöjdaro än uigon, böra głefa: ofvers, hyariphanda misstag eller iugrepp, bjra pha alg lackqaintia och tysiliatna, Man uprepar

ellor icke kämer, förstir eller icke förstir. Ní nu-lir sthe si ilta tull. sijer mat, sịär det oförHuther weh oorskin lt alt hir skmba öfver nöd oth fortryck, ơver lagarmes vinvirital, äfer för hisha skatter: ia ofver ga nla vi lbysor.

V'i m-lyifya all siverige ir tychdigare âh flera an fra fiffor men vi poiti, ath letts ingalunde bevivar nigon ting.: D t à en usel trōt att yaMe ifen mast usla blanl míns, usla: Jut uōl ochis forligenhet hir ir, all uindi, i symerhet att de timzt tryckadu-viztiदiste as ro ontiligite delen al lonlet, jm llarnkaren och berguirksidkaren; att shathormestigit ifl en comen hijl ost att den fattigare klassen pl fi statlen kan firtibisa mer än som तll dien itar, urn att njton nitule synes frim ain amorst ib:s, eme lan den arbet in lo folkkhasson i Siverso nixam iche är val vil amuat äd Híl, di direns! sanme hlass i allo an fos fria Eumpissa lintier (oult an dian, dir lifropenskapen ont-d:spo to in vill, tala vi ei) varit vim vid en Lhalare njutums at lifvet - dat allt in iste man.
 alfint rokvirk, genion ent pt alit si. halladt 13 gt
 Hopp init ginst, gerown rimjange i krels ar, dit det verktiza whates al triz trauser, elter dir tet-nästail shulle anses for majestatsbratt att undersoka bateat at lival \& krikirne prelika. Manseringéu ns.1 pi sitt bord och sina kiader; mas, ser fingen nod pi sinal beljanter, man ser imgen nod där mon fir frain i fanief; ty vedirboramile fintia sitt interesse i att visa blat pragten och det Ijäskarde nitet, aldrig verkli,hetent.

Mien om ucks? Siverige yore villa lyckligare än hvarje amat land; Cliristenimen, si b intoge det ta dack icke ett aran of dell upmarksamme inedborgarens rattighet, vi viga sïja skymbiget, att med värua allazaika livatje missbruk, livarje ingrepe i rättighter, livarje onyitig eller otillsten forslöming af nationens skatter, tivarje opolitisk st gird. Eit allinän upmintksamfiet' ps, ett obeveklige motstind mot allt dylikt-äro ej hlott nälige, under. det en-stat är olyeklig och beliöfver arbeth sig up. ur nöden; de äro trka nödvändiga for att hisutra en till välmagt hmmen slat att ater nedsjonka i eläทdet. Mlissbruken-ärn farligast i ett vähursonde land, icke gerrom sina ögonblickliga foljjler, utan dixigenomatt den allmana vilinigan, den allminna gialjen öfverskyla sà nycket forms folEet ait glönms is? myekef; fuat veket kan dar obemirktare smảnigom grundf̈ģa ett syetem, soin blait behoffer mogha; for aft vara nemotsinnaligt och med ett hugg | 10 östöra alla tuedburgliga ocu.
mänskliga rílighefer. Eit unier alyekan arbetande, ett af noden ivett slage yisumgstallytind bragt folk är upunirksanmare peloswirare bedraget

Och det är ickebtait den inaterietla nölen: de, missbrik, Lyilka till damis foramhala, smis ofr. fjana upmarksombet. Nigut hogre än all eknonomisk foridel fiutres. so n an tolig och andeligt. Lagen äp defía stiva iviga mil. Dt den kräuhes, di den- fortamas, da ir samhilter uplöse och olyckligt, äfou 0 m , det ägde de mest lórvinaude chnmomiska foritilar: Itvarte den mmsfa ofveritädrlse of lagen máste mot misfiathely st gänghè framhafvas welt beiffas, pia dot medtomgare oeh styrath-
 fórelse mett lagens lictala. Endant infor hunam shorla vi bifva, liöza ock liga; endast denina altmatnta bäfvan kan mbitide oss till elt folk, i of dels stora oelh helliga betydetse.

Si- hatva vi selt vin bestainmelse; i derna tro Thafva vi arbetat Nog velia vi, alt usla tumgor shola limas, som maita att mol-sit eget wåt orh aldry kuma ofvergi va den from, att vi shricil, d. v. s. sökt väcka upmärksambut uch davigeman tvinga uss till naitchevisumume ell r sitiministime vieEa detagande sisma martyrer. Vi hinta lartourakta dylika oundourelt, de mà Komina liàn sit liog eller-lig plats de-brhaga. Med ment mil och afren
 med visthef tiga sïga. Ori ve en ging eller llara gainger misstagit uss, del ar ell gmman fragas livarom den opartiske má dámす.

Ilir finnes ent tiduiny, som tidtals upgör sin merilista och recapitulcrar head bis under nigon viss periont giont weh bedrifvit, Vi-g̈нйa of bolja hans exempt; men för läsurens battre minnes skull ocli kan baiula 1 ll krmanaude. Riksdagsmäns bruk,
 enfser i vär adininiatration velt-llosasta lagskipming, dem yi aumäfkt ninder vir treariga publicest bana.
I. N:o 12 af Stowhohns Courier, pag: 9 1/, anföres en ny ij. i'l'ryekfahrlstanen, hvilken vil icke \#̈ i vedenbjílig owdming stifrád; ej eller nigunsin. till allur̄̄n Sillydmad p’bulan, men ändock sberonpas af Ifof Cantzteren vid utfärdaudet at tidningse bevis,

N:0 17, 18, 19 och 20 -framstalia, hruru som en prest blifvit front emberel skid uf elt Cousistofiams i stảllel fưr alt domat other vanlig rätegàngsorlining. och of ufgifina shrifter, tean to vekfrihetsfornstol forklarat obrotisliga, samt lutu. Högsta Danstolen sfailfistat. Cunsistorif utslag.

N:o-25 ibnchstler eft markeligt nytt sladgande:
it Triokfrihu-tsla zea. I Nio an ach ; t Pörekomma


J V:o 70 firaws dure si myeket outvistade frgan ow bits unastideringeas olika natar I Wexio welf ! Ilinubuan!!

Nis 79 limeter eff Kumilizt bosdat a ver besvär, sum anfondess îr 1818, gromdalt pa en ir 1820 ghlven for Latriug.

1. Nis gi weh gú tórekounna betraktelser bfo yer Hossta Danstalens ullifanile oim kunangens talt at lórvätva fact egemban i Sverige.
2 No + +20 visar, hara ved frisn Sibo kan it exporteras, under det tirähme Ltärads- mwånare ieke 1s expontiana
 sta Domstuten, diru rintekningesajit máste vika


* Direamt visar N:o 128, att intokuing, ?visett ammat rittille, blifvit s. helig ansed!, att en borgens föbimitelse, wigfven af en person som ej kumde "tgifva e"t gallande. förbindelae, blifvit fórharad milig, enedar man vetah iorskalla sig intek"иі! dartór..
I. N:ar 131 begyntese noli; ds den indroge, slatades i N of toeh 2 af Courieren, wudersobkuingorm nu Hogsta Domstolens urstay i dee sai kalfarlo Goulamismítet, dar ivst porsoner dobindes till döbon, emedan de druckit, i tyllan, en skal för nigon, son itke existerar pia forithlotis,
 eft gtidjambe suapel hurn stitens tragne tjünare


1 $N_{10}, 32$ weh 33 recenseras en matkelig ny Skoleordning.

No 43 inmelisiter etf Kongl. Maj:ts uid. atslag. culigt livithet 1720 Zrs skrandining 马unn agger laga kruft nek 1810 fits eamegssioner däríngen andring göra, d. श. s, bety dia ingen fing.

Af N.o 48 syturs att malsagares ambel i bster kunna bortskaninkas af nhid:

Nan 57 framvisas estompel, att freitersoed Kan arrtngos i stallet for bevis och verilicationer.

I N:6 79 oeh zo firmes infaget det mad, utslag; som sedermera vidare sharskalas i den af Convierens redarions sist utgifua broehnre,
I. Noo 9 af Stockholimska Courieren sir ban hnvi. Knit Porsson i Prosisa kon fs gratification of slatuverkit, for dit att lran sfulit eke.

Hyad márhlige finnes ite of Coburcrens: Ree daction ntgifua lảften, ses täuiligen tydligt of deras tílar.

## UTLÄNDSKA NYHETEA.

Turkiet. Uii an skrifurlse fiån Constantinogel al 4, +2 Nov. Heler duf: Nagra dagar eher dea sista postens atgiag d. 25 ()et. liate hiteen, blifve öruhend gerwis den publuerade firsanten
 orsod for denna 51 gard upzifver man-Canens ofvopgion och gisum tuan pästic, älven Bandads, Si myoket ir sikert, all utaka imderaithfors ashoms-
 sak. fll drepa firman tror mate sig finna därnti, Gth zinu minga turkiske uch Gifiska Candmoin brlinna siz i hulvinistaden, till livilka mgemigia elter Caneas fath ifter mera livsey misent Lontrumde, arh diaforeal forsigsighit tapit detta steg Caneas ofverging shedile d. is Uctubre medelst hat pitulation. Jisschan ville rehe unde.techna Alru, hvargi don tuchisha besettumgen, som var nära hun gersmăt, ofverlänimade linumu lelvande toll de beIFgasande och gaf sig. Naturtietvis hafya Hetxaun-
 näje ach förde hrisen till algórande. Redan Jörgäkeas, att Jutitseharcine seturt att cmbeinga alta kristua. Fir Ciansohid. P.ascha haars alsvuras li-
 *älkomanew, men äfven i alla täuserndeal af de vigtizaste foijflex. mordan Junitse haverim änteligen

 Leppo umitr d. 30 Sutptember: "Undurrältelserata från trakten hring Bagdad rörante Persortue äso ganaka oroasife. D,t tyckes verklizen sum om Perserne giorde framsteg, oelo man i Bradad vore i slörsta beotörtining." Under subriken Cobstantinopel of d. 15 Uet, säger han vidare Man forsakfar, aft Patton afsiand en talar lill Paselharne - i Bagilad och Erzeram, for att befullinabtiga dequ, atf alpluta frid. Patriakien har ifinn livanen erhsllit brfallning, ait inoun fă dagar inlăinna en li-
 Ir daröfver i mycken ore. Fön öfvigt befinmer - aig allt Ster ikrigstillstind sedan py allmän be-
 fartyg frifn Tschesme anlindt, hvilket medförer den underraffelse, att stormig vädealek $d, 7$ Nov, ilta tillevgat den Turkiska !lnttan vid Tenedus, livarvid on fregatl och trenue briggar skola hafva strandat.
Enligt underrättelaer frian Katemasa of d. 26 Nov.
hade i bogynnelsmi af November fvistigheter utOrastit palllaus Kotaknthron oel Pictra-Bei rörande besättandet af Napoli di Romania, som den semare ville belutha for sig atiena, och sum Pa-
schant i Napoli hade lufvat, att företrätleso vis ofverlämina ull honom. Jukarne i Korinth begagnade thenna strid, som kanske var ell folja al lukisk list, oeh det lyekades dem, att titer forse den vigtiga fasthingen Napuli med lifsmes del för ivs mánater. Tvá tuschate Thrhar tigeile med on stor transpont fron Korinth till Napoti, men Elefyo slagul pit sitinasthon. De grehishe liä, oratur insigo for sent, all de nata blifvil ett uffr fö den turhiska liste n, sum nu tvänne Ringer hade framyekt dem mâld for deras opetathuer, ach oórsinade sig forer med livananitra den 13 Nurvemiber i'fripuliza vid in personfly sammanknamst. Luekas det dem aft Puthomilugen eröfra Nipuili di Romania, Liveiaf doa ria Lälfen xcilan ar i deras makt, så laror eft hirdt öde träffa besättmiare n sedan dess trilösibet difvit Grehinne till dr-n bögsfa förbiluimg - Bref frîn Kalamata nelı Confu bekräfra hänilelocria sid Me-
 stail till sföre delen förskingrat en afdeluing af Omer Vrimies armér. Turkiska thottan, som ligger vid slithel Lepranti, hade serglat till Mesuliongi, ment där hififvit uphunaen a den RON大iska, livarvia den förlorade lva corverter. Koloholtaron star vid Kuriuth, uch Pietro-Bei vid Napuli

För att ersäth prentmeranterna pä Courierrn frds Suociho'm. Tor de numror anm kommo att sakias under uppehallet mellan nämude tidoings intraynigg orth Stockholmaka Corurierens forsta utgifvande. skall, enligt lofto med tet forsta utkomma, ett liâfte, innehaillande dra artikel (Serigis elonomisk lage och vinir af 1 Bug drs revolafion) , som Liorjades i Cuurieren frän Stockholm, just suan han indrogs.

Af de-forton ark, som preuumeranterie pa Srockofme Courrer vid detta firs börian änu tigle att ferdra, hafwa sju redan blifvit lemuade genom utuifvandet if ise txa ofvan upräkuade frochurer. För de iterstiende sin ïga prenummanturne att ; Delén \&e Conps hokhamlol här i atarten sumt pi post-Contoren i landsortmma lyftac-siättning i pennipgar, Jivitken, enligt proportionen af $6 \mathrm{R}: d r$, iör 10 \& ark, utgor 19 sk. 5 rst , h:n . For havie exempslar. IIrr. Proyumerantur här i starten behagade till ten Ándan anmäla sig pia uämude boklâtla, där punningar lis. af snart den till hetałning berättigade teknar sitt mamil $s$ sispm quitto, i prenumeranilistan. Hrr. Postforvaltare i- latrisporterna behagatle till Coumerens - Redaction insända reqvisilionslistor, med havrje i erten varandle och fill ers̈̈taing stifanmälande prenumeranls egenhäudiga namu, dí ersätungsbeloppo genest akall ölversändas.

STOCKHOLM,
Tryckt hos thann och GanNEFRE4
(


[^0]:    4) Man yet, att i Jüstan alla christan slater har on Biokop svingat dig up till Primas Regri. Man vet ath
     land, Man-set, att 1 restestindet bland Rikets Siänder intog frimusta rummet och att den anazs logmodiga Adolen uojde sig med det andra,
