STOCKHOLMS STADS BIBLIOTEK

Tidn. 1
Tidskr.

कns $: 265$ 6asin $\sqrt{24} 7$

 $\left\{^{12}, \ldots 2^{2}\right.$ ? nigi $\rightarrow-\sqrt{264}$ stomiftu nepo i : 713,1795 : 641


 Rafoct मyicerm

Snuphitu tht, 861, 4/51796

- St bexkst-106 $12 / 51796$ da

$12,3 \sqrt{6}$ towt 27
2,3 tenowhe $2 ?$
4 in 48


# JOURNAL 

 FO̊R.ALLM $\hat{A} N N A$
UPLYSNINGEN

OCH
SEDERNE.

FORSTA HÅFTET.

AF
SÅLLSKAPET $F, B$.

> STOCKHOLM,

Tryckt i KUMBLINka Tryckeriet, 1796.

## PROSPECTUS.

Sallfkapet F. B. fom ej allenaft til valfpråk anragit orden Sanning och Dygd, utan afven at verkligt nit fór de til männifkans fâllher få nódiga åmnen, fom derunder innefartas, i flere år fökt utbreda och befordra dem til verkftalligher, har, i hopp at få mycket kraftigare kunna bidraga til fit vigtiga ândamål, beflutit, at genom en i der Allmånna urgående Periodifk Skrift, kallad Fournal för Allmanna Uplysningen och Sederne, vifa redo för fina yrken, och dermed hembåra Fåderneslander en fkyldig fkatt af fin enfkilda móda.

Sâllfkapet fảr derfơre åran go̊ra Publiken följande förklaring.

Dả vi, bland nu fortfarande Periodifke Skrifter ej trode ofs finna någon hafva Allmánna Uplysningen och Sederne til egentlige fóremàl, hafve vi ej kunnat tilbakahålla vårt bemödande, at upfylla on brift, fom icke trór funnas hos en Nation, haars lyckliga framfteg i Verenkaperne, hvars tiltagande Odling, hvars mildrade Seder, lofva Sanningen och Dygden den gladafte framtid, den tákrafte friitad,

2
Under noggran rigrning til vårt förefarta mål, hafve vi fökt góra derra arbere få vidftríckt, få gagnande, få behagligt fór Lâtare af alla Claffer, fom de inom ofs vidragne fo̊rfatningar, våre infigter och litreraira ftyrka det tillåta, lika mone om vårt eget beftảnd, vàr egen heder, fom at vid alla tilfâHen ådagalågga vår aktning fôr det Allmånna.

I fơlje håraf kommer vår Journal, enligt efterfkrifne Plan at utgifvas.

1:0 Vetenfkaperne; under hvilken artikel fórekomma National-uplysningen, Vetenfkapernas tilftånd i fârfkildra ridehvarf, Fórflag til befordrande of allmán Uplysning, Hiftorifka athandlingar, hallf efter Philofophifk method; Litreraturen, berómde Förfartares Lefverne, Arbeten och deffas verkan på Uplysningen; Smaken, des fóråndringar, màngfald, urveckling och fullkomligher. Förlôk i Våltaligher ech Skaldekonft, Theatern, des verkan på mânnifkors tânkefâtr, feder och enfkilda lefnad. Politifka afhandlingar och underfókningar, grundade på Moralen och Hiftorien, dock uran tillámpning på fâr \{kilde Stater m. m.

2:0 Sederne; hvarunder hôra Upfoftringsläran, tankar om undervisnings- och lăroverk, förflag til deras uphjålpande och fơrbåturande, Patriotifka underfókningar, rôn och fórflag, iả vida de til federne kunna hînföras, Dialoger til
utvecklande och uplyfande af Moralifka fanningar; allmánna Lefverder, afhandlingar om federnas olika fkick i a irkilliga ridehvarf, och under Nationers olika tilltànd af vildhet eller hyfsning, okunnighet eller uplysning $\mathrm{m}, \mathrm{m}$.

3:0 Religionen; des vârde fâfom grundad i fórnufter. Fórnufrers öfverenståmmelfe med Uppenbarelfen. Chriftna Religionens företräde framlyfande i des Sedolåra, Religionens óden, verkan pả allmånna tânkefâtter och mårkvärda händelfer; des oumbårligher fôr moraliteren bland máanifkor; Predikefâtter och Kyrko - ceremonierne, yttre Gudstjânften, des vigt och nơdvåndiga fôrening med den inre m, m.

4:O Berdutuelfer om våre offentlige Hógtidsdagar, utlatra Pris åmnen, Belóningar och Litteraira Inráttningar, famt i anledning deraf förfartade Tal och Skrifter, antingen i vidd, utdrag eller recenfion anförde.

Med erkånfla emortagas åfven alla de Skrifrer, fom enligt denne Plan til info̊rande à: ofs ôfverlämnas; kunnandes de på Arboréns Boklåda hâr i Stockholm ftillas, med påkkrift: til Uigifvarne af Journalen fór Allmanna Uplysningen och Sederne.

Dả vi beflutit górra denna Journal Allmån, hafve vi icke dragit i betânkande at pårâknna Allmánherens vå|vilja mot et fóretag, hvil-
ket, om ån i fin bórjan fvagt, kan hånda obetydligt, likvál genom mud och fåndagug. het en dag kunde fvara emot Sanningens och Dygdens, det år, Allmảnhetens fordringar.

Det är derfóre vi tilförfert ofs Allmänhetens handrâckning genom Prenumeration, fom ârlågges med 36 fkill;r fơr årgången, utgórande 12 håften, hvaraf et i hvar månad utgifves, och beftår hvart haffe af 2 til $2 \frac{x}{2}$ ark. En fådan handråckning, den vi hoppas mera Tkall rjåna vårt ândamål ån ofs 1 jalfve, kan vál icke öka vår förbindelfe til det Allmånna, men likvál gớra kånflan deraf oåndeligen lifligare.

Prenumeration emiottages i Arboréns Boklâda.

Utgifvander tager fin bórjan ifluter af in: ftundande April månad, och kommer årgången at derifrån råknas, Stockholm den 2 I Martii 1796.

## F.B.

## 'Underiâttelfe om Sallfkapet F. B.

D
eita Sållikap, fâfom de flefta andra inråtrade Samfund och Ordnar, hade til uprinnelfe hâr i Riketen fórening imellanåtfkillige vânner, hvil-

Kas òfverensftåmmande finnelag och tảnkefâtt fórmadde dem, at verka til et gemenfamt åndamål. Den 24 April 1787 ho̊lis der forfta Sammantråde. De ftadgar och beflut då vidrogos, uttakade Sallikipers egentliga föremâl, och ligga til grund fór alla de inrâtrningar, hvilka federmera blifvir gjorde. Si:fom Sanningens och Dygdens vånner, hade Sâllkapet gifvit fig er lika vidftråcke fom vigtigt föremàl. Det infagg âfven vidden af fit förcrag, och var på vâgen at bringa fit arbete i full gång, daa den utbriftande Krigslàgan ( 5788 ) lade nya hinder i vågen derföre, och. kallade en del af Sällkapers verkfammafte medlemmar ar på ftridens bana inl̂̊gga en åra, fom fmärtade deras kånflor och hvilken de gerna bortbytt mot en ftilla medborgerlig letnad. Det var dả ej underligr, om Sállikapers arberen fór någon tid affadnade under Krigsbulren, men icke mer underlige var det, at de med den fâlla Freden återfórdes. Sállfkaper hade dock anledning at tacka fjálfva desla mindre behagliga händelfer, hvilka fyntes vilja uplơfa det $i$ fin bo̊rjan, fơr en ny och ofômodad tilvåx af trogne och nitifke medlemmar, hvilke med antagande af des ftadgar och yrken, $i$ en annan del af Riker arbeta för famma ändamål. I den mon antalet af des Medlemmar ókades,

6
kunde Sållfkaper gifva en ftotrre vidd àt fina yrken, och ópna et vidiftrâckrare fălt fôr fina forikningar. Flere uplyfte och i Allmånheren väl kânde Mån, fom deri intrâdde, riktade des fúrråd 'med årfkillige interesfante Skrifier och Afhandlingar, hvaraf en del genom denna Journal efterhand komma at lamnas i Allmánherens händer. Egnodr àt Uplysningen och Verenfkaperne, kunde SåHkapet icke långe mifskánna Virterherens vårde och fit behof deraf, och detta gaf anledning til den lyckliga Fôrening der ingeck med et annat Sällfkap, fom i tynnerher derpå nedlage fir bemódande. Den 24 April 1795 firades denna Fórening, och den tycktes blifva en Signal både til Sållokapers rygrbarhet i det ailmánna, och des tilváxt och utvidgning inom fig. Sâlifkapet låg nu med nóje på mindre in er halft års tid fine Ledamóters antal til mer ån hålfren fórơkadt, och Sanningens och Dygdens Vînner haftade at föka en fórening, fả tilfredsftơllande för dem fjålfve, fum gagnande fôr månfkligheren. Den uiftråckning Sålifkapers arbeten vunnit, gjorde nu flera Litteraira fôrfattningar nôdvåndiga, I fådant affeende beflo̊rs och verkftaldes Inráttningen af et Litrerairt Utkott, fom fkulle offverle ach granIka alla de Tal och Skrifier, hvilka blifvit eller blifva Sållfkapet o̊fverlàmnade. At hos

Sallikapet underhålla nit fór Sanningen och Uplysningen, och ibland des Medlemmar våcka en bero̊mlig tafflan at genom vackra ech gagnande Skrifter upfylla fin forrbindel, fe mor Sillfkaper och Allmánherens vánran, upJrogs åt detta Utikotr at urfâtra några åmnen i fárfkilda delar af Litteraturen, och granfka de derófver inkommande Skrifter, hvilka efter deras fórtjoinft, dels borde sryckas, dels med andre belóningar utmárkas. Desfe belóningar, hvarken lyfande eller keftfamme, lăra dock aldrig mifskånnas af der Samfunds medlemmar, fom blott hafva affeende på den verkliga fran, och fom i fine Medbro̊ders bifall och aktning ega en vida mera tilfredsftâllande belơning för fin möda. Desfe belo̊ningar urdelas på Sållikapers Ho̊gridsdagar, hvilka, fedan Sallfkapet beflurit ar dervid lâmna tiltrảde åt de perfoner af Allmănheten, få vâl Herrar fom Fruntimmer, hvilka finna nöje i des yrken, vunnit en ókad glans. - Etr felades blotr at gora Sallikapers glådje fullkomlig, då på Hógridsdagen d. 8 December 1795, det rônte er öfvertygande prof på Ófverherens nådiga afleende, genom der Skyddsbref, fom derfamma då rilftaldes. Stallifkaper tror fig icke bättre kunna fuara emot denna $N a ̊ d$, ån dả der med vôrdnad fòr Lagarne och Samhålls ordningen,

## 8

upoffray fig åt fina medborgerliga pligter, åt Uplysningen, Sanningen och Dygden. Det år i fådant affeende Sâllifkaper beflutit urgifva derna Journal, innefartande alla de åmnen, fom ăro des fóremål och hvilka i Profpectus finnas upráknade. Det tror fig derigenom nårmalt upfylla fin forrbindelfe mot Allmånheren, och ófverryga uplyfte och redlige Medborgare at des bemódande fór Sanningen och Dygden icke varit utan verkan fór Samhâller.

Denna underråttelfe om Sållikapet F. B. hafva Utgifvarne af des Journal trodt fig bóra lâmna Allmánheten i detra Hâfte, och hoppas genom de hár fórekommande Skrifter kunna derom gitva et ânnu fórdefagtigare begrep, och framftalla det under en mer intereslant fynpunkt,

## Galilei Drôm. O̊fverfâttning.

Detta ftycke uplifvar minnet af en lika vórdnadsvård fom olycklig man, hvilken $i$ et tidehvarf, då det var farligt at tala Sanningen, vågade framföra den, och derfóre fick dela Sanningens Fórivarares vasliga lett at förfo̊ljas och flutas i bojor. Hans minne måte derfóre blifva ålfkadt af hvar och en

Sanningens vån, och det S\&llfkap; fom helgat fig at Sanningen och Dygden, fkall med vôrdnad fór hans sidla frimodigher och ftåndagtigher, fkánka târar àt hans lidandc. Galilé kallades tre gånger för Inquifitionen i Rom, fór der han fórfvarade Copernici Syiteme, Han fatt lánge i fângelfe; årho̊ll flutligen fin frihet, men med vilkor at icke rela utom Hertigdómer Florens. Han lefde derefter i ftillhet på fin Landgaird Arcetri, och vârdades of fin vàn och eleve Viviani, fedan han på alderdomen fórlorat fin fyn.

En gång - den fifta våren af fin lefnad, - bad han Viviani fóra fig ut på faltet kring Arcetri. Ehuru berófvad fit adlafte finne, njơt han dock med behag naturens glada omvåxling. Den trånad efrer Friher, fom fordom vid et dylikt tilfalle intagit honom, bórjade ock nu upftiga i hans fjál, I detta ogonblick var han freftad at uttómma hela fin förbittring mot fine grymme forrfóljare; men han hejdade fig fnart, och ftraffade fig fjalff med desfa ord: Galilée, buru kan du fórtórna Copernici ande?
———Viviani, fom ej vifste af den drom, hivarpå Galilée med detta utrop fyftade, bad honom om uplysning häraf. Men den åldrige, fór hvars nötta nerver aftonen blef fór
fval och fukrig, vågade ej tilfredsftalla hans nyfikenher, innan han àterkommit til fin hydda.

Du vet, bórjade han nu efter en kort hvila, huru hårdt mir óde var i Rom, och huru lảnge min befrielfe dro̊jde. Då jag fann, at ock de kraftigafte mine befkyddares bóner af hufet Medicis, och fjalfva den årerkallelfe, hvarril jag nedlát mig, blefvo utan verkan, kaftade jag mig en gång på mit halmläger, full af vreda berrakteiler offver mir óde och af er hemligt upror emot Förfynen.

- Så långt du nånfin kan tånka tilbaka, utbraft jag, hur oforvitlig har ej din lefnad varit! Huru modofamt har du ej, af nit fór dit kall, genomvandrat den falika visherens irrgångar, fôr ar fôka det ljus, fom du ej kunde finna! Huru har du ej anvândt din fjals hela kraft, fór at bryta igenom til Sanningen, och nedfla alla desfa genom fin àtder helgade och mágriga fôrdomar, fom tillpârrade din våg? Huru karg mor dig fjalf har du ofta flyit der bord, fom retade dig, och dragir från dina láppar den bágare, fom du ville njuta - fôr ar ej bli tróg til ijalens módor! Huru fparfamt har du njutit fômnen, fôr ar $0 k$ ânka des timmar at Visheren! Huru ofta, nâr alt omkring dig låg ien forgfri hvila, och dina likar färkre fig til nya vêllufter - huru ofta har du darrat af froft,
fo̊r at betrakta himlafåftets under! Eller un der nattens dyftra timar vakat vid lampans fken, at fơrkunna Guddomligherens åra och uplyfa verlden! - Olycklige! Hvad as nu frugten af dit arbere? Hvad vinning har du nu fór alt dit bemódande, at ibland dine broder förhárliga Skaparen, och bidraga ril deras uplysning? - Ar forgen ófver dit óde fórrorkar fafterne $i$ dina ógon; at de dagligen alt mer bortdó, desfe fjallens ledare; at fnart desfa tårar, hyilka du ej kan hålla tilbaka, fór evigt utffacka deras torfriga ljus. Så ralte jag til mig fjalf, Viviani, och kaftade en afundsfull blick på mine förfóljare. - Desfe ovárdige, ropade jag, fom hólja fit vanvett i hemlighersfulla ceremonier, och fina lafter i en vórdig drágt; fom til en neflig ro fờ fin lätrja helga mánfkliga tógner til Guds utfagor, och förkrosfa den vife, fom upftrâcker Sanningens fackla, på det des ljus ej må fto̊ra dem i deras vâlluttiga dvala; desfe nedrige, fom blott åro verkfamme fo̊r fina luftar och verldens fordarff: huru le de ej i fina palats åt bekymret! huru njuta de ej lifvet $i$ et ouphórligt rus! huru hafva de ej rófvat fórrjånften alt, ånda til des heligafte egendom, âran! huru andägtigr framftorra ej fớr dem Folken, från hvilka de fnilla fkòrden af deras faftr, och af hvilkas hjordar och drufvor de bereda fina ftulna målider! -

Och du, olycklige! du, fom blott lefde för Gud och dit kall; du, fom aldrig rillär nigon annan bójelfe upfliga i din fjăl, ån den renafte och heligafte fôr Sanningen; du, en băttre Guds práft, fom uppenbarade Hans under i verldsfyftemer, Hans under i mafken - du måfte fakna der enda, hvarefrer du trånar! det enda, forn áfven unnas djuren och himmelens foglar - Fribeten! - Hvilket oga vakar ófver mánnifkors óden? Hvilken rätsvis och ovaldig hand urdelar lifvers goda? Den ovårdige lărer hon ròfva til fig alt; den vârdige alt bero̊fvas!

Så klagade jag, tils jag influmrade. Jag arómde. En vórdig gubbe trådde til mit låger. Han betrakrade mig med et tyft vâlbehag, under det mir éga, fullt af fórundran, hvilade på hans tánkande panna och hans fórfilfrade lockar. - Galilée! fade han ândrligen, hvad du nu lider, år fôr Sanningen, fom jag lârde dig; och famma vantro, fom nu förfóljer dig, fkulle âfven förfölja mig, om ej dóden redan rîddat mig i den eviga Friheren. - Du ár Copernicus, ropade jag, och flöt honom i mina armar, innan han kunde fvara mig. - Ack, Viviani! huru ljuf for dena bloders fkyldfkap, fom naturen ftiftar! men huru mycket ljufvare fjalens! Huru mycket dyrbarare och innerligare, in ijallfva brôdra-ki̊rlekens band, åre

Sanningens! Med hvilken faft fôrfmak of den uphơjda fjâlkrafrens utvidgade verkningskrets, af kunfkapens alla fkatters fria meddehning, ilar man en vån til móte, fom ledes af Visherens hand!

Se! fade den aildrige, efter ånnu en omarmning: jag har årerragit denna flojjan, fom fordom ho̊ljde mig, och vil redan nu vara foir dig, hvad jag framdeles fkall blifva din ledare. Ty dăr borra, dír den friade anden i outtro̊trlig verkfamhet fortfar, $\mathfrak{f r}$ bvilan endaft fördudring af arbete. Egen forfkning i Guddomlighetens djup omvaxlar blott, med den undervisning, fom vi gifva jordens fenare $\mathfrak{t t t l i n g a r}$; och den fôrfte, fom en gång fkall leda din 1 jål i det oándlligas kånnedom, år jag. - Han fórde mig vid handen til en nedtánkt ky , och vi togo vå flygt til himmelens omåtliga rymd. Hår, Viviani! fåg jag månen med fina hôjder och dalar; jag 18 g vintergatans, plejadernes och Orions ftjernkretfar; jag fåg folens flackar och Jupiters månar: alt, hvad jag hâr nedre fôrft tiog, der fåg jag dår bâtre med obevåpnade oiga, och fvåfvande i himmelen, full af fo̊rtjusning offver mig fjălf, ibland mina uptåckter, lika fom på jorden en månnifkovå̆n vandrar ibland fina vålgârningar. Hvarje hắr módolam ftund blef dår frugtbar på fâlher, på en fâllhet, fom den aldrig kan kânna, hvilo
ken, blottad på kunfkaper, intråder i en ant nan verld. Och derfore, Viviani! vil jag åtven i denna fvigtande ålder aldrig uphóra, at forfka efter Sanning: ty för den, fom hàr fókte hånne, blomftrar ḑ̉r glâdjen, hvart han kaftar fina blickar; ur bvar ftadfaffad kunfkap, ur hvart uphâfver tvifuel, ur hvar uptacke hemligher, ur hvar förftörd villfarel. fe. - Se! alt detta kånde jag i desfa glàdjens £gnablick: men ockfå blotta minnet at jag kånde det år mig nu ófrigr; ty min offverhopade fjâl fo̊rlorade hvar fârfkild fallher i hatver af dem alla.

Under der jag fåg, och håpnade, och fo̊rlorade mig i Hans forhet, hvilken med en alsmágrig Visher fkapade alt detta, och genom Sin evigt verkfame kårlek uppebäller der, uplyftes jag at min ledares famtal til ofn hógre begrep. - Dina finnens grånfor, fade han, ifro ej verldsrymdens, fafto̊n du fer en bâr af folar nedfkimra til dig från otånkbara afftånd ; ånnu många tulende lyla, omårk. bare for din blick, i den ofndlige æthern; och hvar fol, likfom have he̊nne omkretiande f pher, âr med kånnande vaffenden, med tånkande fjålar befolkad. Där banor voro mójliga, dâr hivàlfva ock verldskroppar dăr vâfenden kunde kånna fig lyckliga, dàr hvimla vaffenden. Ej er fpann ges i det on andligas hela omatlighet, dit den alt upfyl-
lande Skaparen ej fatte lif eller tjånligt îmne fór lifver, Och genom hela denna oraliga mångfald of vâlenden herrfkar, ånda ned til den minfta atom, oafbruten ordning. E. viga lagar inftåmma från himmel til himmel, från fol til fol, från jord til jord, i en fór: ejulande harmonie. Outtömligt if i alla evigherers evigher åmnet til betraktelfe fôr den odódlige vife, och outóflig hans fallherers kâlla. - Men hvarfôre fâger jag dig det nu, Galilée? Desfa fällherer fattar en ande ej, fom ännu fång flad vid et trôgr fállikap, ej hinner långre i fit arbete, ân detta uthârdar, och fom kånner fig tilbakaryckt i ftoftet, nár han knapt bórjade uplyfta fig.

Ja, han fattar dem vâl ej, ropade jag, desfa fâllheter i hela deras guddomliga fullhet: men han kånner dem, Copernicus, til deras natur, deras våfende. Ty hvilker noje. Akapar ej, redan i derta jordifka lifver, visheren! Hvilken glâdje kånner ej redan i desfa dơdliga band, en ande, når der bóriar Jjusna i begrepens ovisfa okymning, och den milda ftrimman urbreder fig alt mer, ti) des Sanningens eviga dag upgår, fom vifar det forrtjufta ógar rymder, fulle af of̊ndelig fkönher! - Återkalla, du, fom fjålf fkådade få djupt in i Guds hemligherer och afhơljde Hans fkan pelles plan; återkalla det ógonblick, då den forfte driftige tanke i dig upfeg, och alla
din fjals krafter förenade fig at fatta, bilda och ordna den! Âterkalla, nâr nut ait ftod fullkomnadt i en hârlig ofverensftatmmelfe, huru drucken af kârlek du \{̊n en gång ófver1åg din fjäls fơrrráffliga verk, och kånde din likhet med den Oåndlige, Hvilken din tanke kunde eftertånka! - $\mathrm{O}, \mathrm{ja}$, min Ledare! redan hâr nedre âr Visheten rik på himmelIka nójen! och vore hon der ej, huru kunde vi ur hånnes fkóre fả lugnt blicka ned på all verldens fåfânga? -

Den fky, fom bar ofs, hade åter nedfjunkit til jorden, och ftadnade, tom jag tyckre, pâ en kulle vid Rom. Verldens hufvudftad låg for ofs; men full af det djupafte fórakt utftråckte jag handen ifrån min hoojd, och fade: Låt dem tycka fig fore, desle palarfens folte invânare! för det purpurn hóljer deras lemmar, och guldkåtilen på deras bord bjuda det koftbarafte Europa och Indien alftr. Men fom oirnen fer ned på mafken i des filkesfpånad, tå blickar äfven den Vife ned på desfe fmå vanmágtige; ty deras fjal ár fängen, och kan ej lyfta fig o̊fver det blad, hvarvid hon háfrar, medan den frie Vife uptråder på fina hójder, eller fvingar på betrakrelfens vingar up til Gud, och vandrar ibland Itjårnor.

Under det jag få talade, o̊fverhơljdes min ledares panna med en hógtidlig alfvar-
famhet; hans broderliga arm nedfo̊nk från mina fkuldror, och hans ©́ga fkór en hotande blick i min ljáls innerfta. - Ovärdige, ropade han, har du då redan $p^{\text {å jorden kåne }}$ de himmelfka néjen? Har du gjort dir namn berömdt hos folkens Vile? Har du upho̊je alla din ljâls krafter, at de i Sanningens kunIkap fnart genom en evigher fkola friare och mågrigare verka? Och nu, dả Gud bevärdigar dig at lida forfóljelfe, nu, dả din vishet flall blifva din fórtjånf, och dit hajära pryda fig med dygder, fom din ande med kunfkap; nu âr redan minnet af det goda utplånadt, och din fjåi uprorifk emot Gud? -- Hâr vaknade jag - fåg mig frản all himmelens hårligher tilbakaftad i mit ódnliga fóngelfe, och offverifvámmade mit lîger med en flod af tårmr. Då uplyfre jag, genom natrens fkuggor, mit ogga, och lade: O ! Gud, har der Intet, fom genom Dig blef varelfe, tadlaz dina vagar? Har fofter, ât hvilket Du gaf fjal, Akrifvit det på fina fo̊rtjänfters râkning, fom endaft var en fkänk af Din godhet? Har den ovårdige, hvilken Du i Din barm, vid Dit hjärta nârde, hvilken Du rảckte få mången droppe fâlhet, glơmt Din nåd och fitt hógre vårde? - Slå hans o̊ga med blindher! Lát honom aldrig åter hóra vånakapens rôft! Låt honom gråna i bojor!

## 18

Med undergifven fjål fkall han båra fit lidande, racklam emot minnet af fina njurna nöjen, och fall i vântan af det tilkommande, Det var min hela fjal, Viviani, fom jag i denna bón urgór; men ej den mifsnójdes knot, blott den rackfammes villiga undergifvenher, hade den Gud fórnummit, fom fkapade mig til få mycken fallhet; ty fe! jag lefver hạ̛ fri i Arcetvi, nch i dag har min vån fôrt mig ibland vårens blomfter. - - *)

Olycklige Dygdige, fom trampas och fo̊rföljes, fom fuckar i bojor och fo̊rrryck, fom lider forr Sanningen derfamma, fom milsdådaren fôr fina brott, du eger ânnu en văn på jorden - Sömnen. Anförtro dig i des vård, och dit finne fkall tróftas, dit mod ftadgas, din fjal, under de lyckligafte bilder, fkåda fit tilkommande öde!!
*) Upláft pá Hógtidsdagen den 24 April 1795 .

Om Vënfkapen. Til en Vân *)
Hari beftår männifkans tanna vårde, hån- $_{\text {van }}$ nes hóghet och fórtråfllighet, hännes fơrerråde fór hela den ófriga naturen? Hvari beftär den ojåmnförliga fallthet hon, framför
*) Vankkapen, den Vifes âr, den dygdiges titflygt, den olyckliges trôf, - hvem fkulle
alla andra varelfer, kan upftiga til; - en fallther, fom fkapar af jorden en himmel, och af ljälfva óknen et paradis? Ljufva Vânfkap! der var du, fom från himmelen nedfändes, fór at góra jorden fall, och hvart du framgick, Ao̊dade ljus och frid och lyckfaligher offver de dödlige!

Hvilken vatluft Imakar jag ej vid en Văns fida? Gifves der nâgon fảdan, och havar finnes den? - Fôrde af fâfângligheren, lòpa alt fór må̊nge efter lyckans bedrâgliga ftrimmor. De lyfa fom midnattens ftjărnor på afftånd; når man nalkas dem, ega de knapt den förfvinnande månens fken. Man famlar efter toma fkuggor; man fôker med oro och otaligher, utan at finna det man fóker; och dår man trodde fig fkåda fällherens boning, ©́prar fig en afgrund af qual. Gryme bedragen flyr den olycklige, och der til intet gjorda hopper lầmnar rum åt förtviflan. - Den Vife kầnner båtrre fâllherens natur, Han uplo̊ker fin vån, kaftar fig förtrolig i hans armar, och glơmmer i vånfkapens lug. B 2
ej med fôrkjusning beikrifva denna välgörrande kảnfa ? - Jog vídjar til alle óme och uprig. tige vånner, om jag ofverdrifvet màlat Vänfikapens fállhet, - Torde hánda de fkola fórebrả mig, at jag gjort det alfför ivagt?
na friftad verlden och fâfångligheren. Inga qual, ingen fârande kånfla, ingen orolig lăng. ran förbittrar ljufheren af hans ftilla lefnad. Den flyter fom den lugna flodens froom; han ver ej af ftormarne, fom rafa på hafvet; och om han urgjuter någon tåt, år den tackfamherens och glảdjens; och om någon fuck från honom upftiger, år den för olycklige och vilfe fórde likars råddning.

Hvilken höghet och förtraffligher ger icke Vånfkapen åt mânfkliga naturen? Och hvarifrån annars fkulle hon hámta et fà ypperligt vårde? - Gifves det någon månnifka, få intagande, fà allkvård, fom den ómme, den kånflofulle? Och hvarigenom nalkas mânnifkan nårmare fit ho̊ga Uphof, det oåndeliga Våfende, hvarifrån evigt fódar godhet, kârlek och ómhet? - Mânnifkan var vild och grym; hon hatade fina likar, hon andades blott håmnd och raferi; hon var naturens tyran, - men en ftråle af den Guddomliga ómheren och vänfkapen intrångde i hännes fjál, och hon blef mild och god och kảnflofull, hon bo̊rjade ailka fina likar, och hater, vålder och grymheten flydde. Verlden blef icke mer en fkâdeplats fôr vildheten, hämnden och rateriet; Vånfkapen återförde friden och de ftilla dygderne. Hela mànnifkoflágtet blef nu et föremål fór vårt deltagande, vår ömhet; hvar fom mânfkliga
fkapnader upråckres, våckres de månfkliga kånflorna. Hjaitats innerfta robft ropade: Vi \&. ro alle likar, alle bro̊der, alle barn af famme Fader, alle beftåmde til ett måt - $\mathrm{d} I / \mathrm{Fkom}$ bvarandre inbórdes! - Och månailkoflagter upftad til ert folk, och verlden blef ert enda tempel, där, genom en verkfam dygd, den Ho̊gites ära fôrkunnades.

En ilkande och en uprigtig Vi̊n, hvilka hóga känflor inraga icke deras finnen? Hvilken vålluft i naturens berraktande, hvilken glädande kånfla inom fig? - Did lag naturen fôr den vilda månnifkans kånfla. Hemfk och dyfter, fom hans egen fjål, vifade fig fôr honom den omgifvande naturen; des fkónher var för honom en hemligher, Han kände utan tackfamhet Solens uplifvande fràlar; han fåg, utan behag, den filfverklara vågen; han fmakade, utan vâlluft, den upfrikande kâllan; han hôrde, utan kânfla, Nåktergalens flag, och blomfterångens fkòna ångor voro för hans lukt fórlorade, Men ómheren och vånikapen kommo, och med dem ljus och lif i verlden. Nu vifade fig naturen under en annan fynpunkt. Den ómme, den kånflofulle, han andades, han kände, han njöt, och inbildningen forrfkónade hans njutelfer. Tackfam lyftade han fina blickar mot den válgórande folen; glad blandade han fin róft med foglarnes, Hån-
ryckt fkảdade han frân bergets fpets, prag ten af den omgifvande rymden; ftilla njót han, i dalens fkugga, attonfvalkans behag. Ljuft betagen, hórde han forlet af den for* fande båcken, och inandades idel välluft och lif med blomfternas ångor. Ófverlåmnad àt fillheren, fkidade han, lifligt rórd i den ty, fta natrens fko̊re, den blygfamma månens ljus, och, vâckt ur fómnens armar, hålfade honom leende morgonrodnans förfa frimma. Och när han från denna omgifvande fkónhet vånde fig til fig fjalt, fann han it fit hjårta, ftillheren af det lugna hafver, och hans fjall var ljus, fom den beftrålade rymden. Lójet hvilade på hans låppar, Gracerne Imógo lig i hans fpår, hela naturen hsifkade fór honom om nójen och f\&llherer. Hans lefnad flót fom en beftåndig vår, och gro̊nfkade änuu på Lerhes ftrand.

Vánfkapen, hvilken tilfygt, hvilken trôft fôr vârt hjârra! Gifves der, un der lifvers omvâxlingar och vidrigherer, något faftare fód, naigon mera tro̊ftande kånfla? Olycklige, Jubbels olycklige nir den bedrågliga lyckan ofverger ofs, om vi då icke ege en Vån, i hvars fkóte vi kunna kafta ofs ; it hvars medidfamma hjärta vi kunna anfortro våra bekymmer! - Skåda den laftbare i olyckan, fkåda nidingen, traiffad af hiámndens åkka; fkåda tyrannen, fóte
från fin blodfténkta thron, gifves det vå fór dem någon ófrig vålluft i verlden? Eller rätrare, njơto de vål den i lyckans fkôre? Nej; - Ty Vinnkapen och Ómheren voro oki̊nda ro̊relfer fór deras hjårtan. De vande fig at mifstro och hara, och mânnikkorna fkola kata och tơrbanna dem. Aldrig fkall något medlidamt hjåtıa dela deras qual; aldrig fkall Vånkkapens tår lindra fór dem det oblida óders ीlog. - Men den ómme, den dygdige Vånnen, hvilken rooft njuter han ej i olyckan! Han vande fig tidigt at känna fơrgång ligheren af lifver och lyckan, at tóka Dygden och vi̊nfkapen; och ofórrátuad of óder, ópnar fôr honom den trogna Vånkkapen fin ljufva famn. Hâr gjutes $i$ hans får en helande balfam, hår upklarnar fór honom hopper, hår upfyller glâdjen hans rörda hjårra. Och om jag under någon bild vågade tóreftatla mig himmelens lyeklaligher, kunde den vàl tånkas fullkomligare, ân genom er fortfarande oftórdr egande af en ém Vån? - Omma, ljufva, válgórande Vânlkap, himmelens dyrbarafte fkånk, var du mir hopp, min tilflygt, mit ftod, och hvad beryda alla lifvets vidrigheter? $\qquad$
Tilbjud mig thronens fórblándande glans; jag fkall fe den uran er plảgande begår, och öfvergifva den utan en dares faknad. Framlâgg fôr mig alla verldens fkatrer; de fkola
ej bedaira mit finne, jag fkall med likno̊jd het vånda från dem mina ógon. Jag vet hitru långt rikedomen affagsnar frả̉n den verkliga fâllheren, - jag vill ej dela den rikes tårande bekymmer. Jag eger en vida dyrbarare fkatt i mit hjặrta, och endaft den kan göra mig lycklig. Vifa fór mig ârans lyfande bana; jag fkall fkåda den utan lyckíkarens afund och oro, och lâmna den, utan den fto̊rtade gunftlingens fo̊rvviflan. Men vifa mig den filla hyddan och en vån. Dit vill jag ila, d\{̊r vill jag lefva, dár våntar mig lifvers fallher.

O min Vån! Kom at med mig njuta denna fallher, den renafte lifvet fkånker, Kom at i vånfkapens fkote finna en ro̊ft under oders vidrigheter, en lindring i dina qual, en glådjande uffige fôr framtiden! Fly den ftormiga verlden - den affigsnar dig lika långr från falliheren, fom från lugnter. So̊k dig en friftad och en fôrtrolig vå̃. Dår, i fallfkap med honom, dit hjârta, och med himmelen, öfverlâmaa dig ât den ljufva kânfla, fom evigt flyr den lâthare, fom dåren dig aldrig afunnar. Dâr fk all fâlheren gjutas ófver dig, dår fkall hela naturen le fór dig - dår fkall du inom dig finna en himmel af ljus och lif!

## Platonikernes tankar om mánnifkors tilfâind efter döden. *)

Jag vet ej om det gifves något kraftigare medel at ur mânnifko-hji̊rtat utrota laftbara och brottsliga begårelfer, ân at ôfvervåga de rankar Plato och hans lárjungar derófver yttrat. De påtâ at fiálen i et annat lif bibehåller famma böjelfer och begår, fom i derta, och ar, antingen hon âr i kroppen eller utom denfamma, hon lika liter ombyter fin natur, fom en månnifka antingen hon år hemma eller borta. Således, då laftbara begair en gång tagit fâfte i fjålen, år det, efrer Platonikernes tanke, en omójlighet at forrvifa dem derifrån; och fedan hon fkiljr fig vid kroppen, quarblifva de i hânne hela evigheren igenom, Fór at beftyrka denna lära, anmårka de, at en liderlig och laftbar yngling, fom flera år fortfátter et oordentligt och utfífivande lefnadsfätt, på fluter blir en oanf̂ândig gubbe; at bójelfen alrid herrkar i finner, om den ocklå âr utfláckt i kroppen; och at den ko̊ttfliga begarrelfen, lika fom alla andra vanor, vinner ny ftyrka, i den mon hon fórlorar medlen til des fơrnơjande. Om, figa de, jjalten fir meft underlagd de pasfioner, fom ôfvervåldigat hânne, nâr kroppen på hå̊ne

[^0]eger det minfta inflytande, kunna vi lâtr fos reftâlla ofs, at de fkola blifva deri rådande, dà hon âr befriad ur des bojor. Sjallens beftảndsdelar åro deraf förgiftade; fåret âr få djupt, at det aldrig kan lâkas; lågan fkall briana i evighet.

Deri, tillågga Platonikerne, beftå ftraffet efter dóden fór dem, fom hafva omåtliga begår. Uprånde af en begärelfe, fom faknar fóremål och tjånliga verkıyg, plågas de ffândigt af tufende lyftnader, fom de ej kunna tilfredsftatla, och brinna af en omåttlig långtan at ega det, fom de tro fig aldrig kunna ârbâlla. Deraf kommer åfven, fåger Plato, at de aflidnes fjälar ofra beföka Kyrkogårdarne, och fvàfva kring de ftatllèn, dâr deras kroppar åro begrafne, emedan de äro infórlifvade i fina fórra finnliga nójen, ril hivilkas njurande de på nyut fkulle ónfka at âtertaga fina kroppar.

Någre af våre fkickligafte Tbeologer hafva framitầt denna Platonifka låra, med mycken vålaligher och grundligher, åminftone der, fom angår våra begårelfers fortfarande efter dóden. Plato drifver den något för långt, dả han påtår, at andarne verkligen âro fynlige kring Kyrkogårdarne; men om man fkulle tro, at fjálarne fvàfva omkring i denna nedra verlden, tilftâr jag, at man ej kan uptånka et tjånligare helvete för en illak
ande, in der denne berómde Philofoph forrefält fig.

Det tyckes at hedningarne velat befkrifva fờr ofs plàgorna $i$ andra lifvet, då de fliga, ar Tantalus dår târes af en brânnande toort midr ibland yatrner, fom râcker honom ânda til hakan, men fom undviker hans láppar, då han vill fmaka det.

Virgilius, fom i prâgriga Allegorier framitallt hela Platonka Philofophiens Sys fteme, fôreftâller ols en af finoliga begårel, fer ófvervåldigad andes ftraft, på er lâtt, fom mycket liknar det nyls nâmnda. Dâr, fáger han, lyfa prågtiga fórgylda fångar, hvilka man fkulle tro vara ámnade for nygifte per. foner, och dyrbara bord, ófvertickta med utvalda râter, under det den grymmafte af Furierne fitter bredvid, fôr ar hindra det man ej fkall vidrớra nâgot fat, hotar ftundom at upbránna alt med fin fackla, och ingifver fafa thed fina ohyggliga rop. Æneid. L. VI.-607-61I.

Utgifvarne af denna Journal hafva trodt fig få mycker hâlre bóra deri låmna rum fớr derta fyycke, fom de icke kånna något annar band pả månnifkor, hvilka lâta figg o̊fver. yâldigas af otyglade begår, ån den förcuttalls ningen: at desfa âfven ©kola fólja dem i et

28 annat lif, där de i o̊kadt mått fkola kånna plågorna deraf.

## $O D E$

## til Sanningen och des Vânner.

0Sanning! Du hvars fken ur villans dyftra famn de dödlige ril ljus, och dygd, och fallher fôrde, fom med Dit majeffât, Din kraft, Dit hóga namn hvar ådel fjâl gaf lif, hvart dygdigt hajarta ro̊rde; Du fom vâlgo̊rande i mànnifkornas brớt fôrquäfde grymheren och håmndens låga fäckre, och tolkande Din lag i Philofophens rợt àt jorden fkânkte frid, och ómhers-kânflan Fôr Dig, - hur ki̊nflolôs den vilda mâkrénkan ár! Hur Dine dyrkare hen hatar och fórfóljer! Moi Dig fôrryyckaren en blodig bila bâr, och glanfen af Dit ljus den lâga ilfkan bóljer. Du allmänt hatad \&r, ty hyarje brottlig ij j al med fafa fer Dit ljus, fom ondfkan uppenbarar, då outrro̊ttlig Du fôr månnifkornas vâl dem fôr des dolda giff och laftens tvek fôrvarar. Och fjallfva dåren, fportfk, fórakters blick Dig 1s̊nder, beler Dit ljus, och fig i môrkret lycklig tror. Blott mänfko-vânnen Dig et tackfamt rỏkverk tander,
och i des rena $\mathrm{fj} \mathrm{f}_{\mathrm{l}}$ Din fanna klarhet bor. Ja Sanning! Himlens fkánk, fom jorden lycklig gôr,
fe hår belöningen fơr ljufer fom Du fprider, och dygderne forn Du i verlden återfór, fo̊r hvilkas åra Du mor brutt och lafter frider!

J mản af ådel dygd, afnit och mod och ftyrka, fom helgat edra lif til okydd forr Sanningen, fom gân at hånnes Jjus och dygdens pligter yrka, och ftriden oförfkråckt ochaldrig fvigtat în! af módor trótrade, af faror hotade, fo̊rfötjde, trampade af nidingar och dårar och, ibland dygdens qual och månklighetens târar,
blott hoppers fvaga fken år eder tróftare. Fórtviflen likväl ej, och med ftåndagtighet Ert ôde båren ån - med tåligher fôrbiden hvad ảnnu hânda kan, - och Er beftåndighet på ódet fegra fkall och fegra uppå riden. Låt raferiet fritt med våld och fafa hârja, och tekna fina fpår med grymherer och brott, och lát tyrannen vild fin bana blodbefărja, den Vife trampad bli och dåren bo i flott. Han kommer dock den dag, förfkråckande och fvår,
fom fkall til râkenfkap fór deras brott dem kalla fom hâmmden krâfva fkall för hvarje dygdens tår, då ftraffers åkka fkall på deras hjesfor falla,
och laften blotrad blir och allmån affky får. Ja, denua dag, faft drójd, han kommer nog åndå; och dygden fegrande til ofs fkall årervånda, och Sanningen tå $\mathbf{f k o ̈ n}$ nch tjufande \{kall gå at frida ut fit ljus, och fâllhers-facklan tănda!

Och J martyrer, fom för Sanningens förlvar i bojor fucka fätt och dódens offer blifvit, vet ar Ert minne âr i feclernes fo̊rvar, och dygden fôrjande Er vórdnads rårar gifvit! Ja du Socrat, fom föll er offer för din dygd, (ril en triumph fo̊r er fórtryckare och dårar), Dit fall dem hóljde blort med fafa och med blygd, och lämnade Dig rätt til efrerverldens tårar! Och du o Galilée, fom för din redligher och nir fơr Sanningen, blef dómd at bojor båra, et rof för fanatifme, våld och vidikeplighet, Dit minne lefva fkall med ofo̊rgånglig åra! Och uti våra dar Du vo̊rdnadsvârde man, Du ifrare fo̊r Dygd, fór Sanning, Friher, Seder, fom jâmnt fo̊rral och hat, och våld och ilfka fann emor Dig vâpnade; med en odódlig heder Du fegrade til flut och efrans lager vann! Ja, ådle Rousfeau! Dig på månokligherens vågnar, hvars vån, förfvarare och fkyddare Du var, jag detra fanna låf af helig kânfla egnar! Til verldens rack famhet och vôrdnad râtr Du har; och beligt ©kall Dit namn för alla hjårtan blifva,
där nit fór Sanningen och Dygden finnes quar, och minnet af din dygd fkall deras dygder lifva,

Uplysningen fit fken kring verlden fprider ut och bảdar redan ofs de nya, fâlta tider, då uppå våldets magt ech villornas blir flut, och legern fadgar fig tơr Sanningen fom ftrider. Gå̀n Sanningsvănner då och bâfven icke mer! Gån! fnart Ert lidande Er hơlja fkall med âra, och denna vörd̉nads tảr Er mânfkovânnen ger, odödlighetens glans Ert minne fkall befkåra, C.


Annonce.
Til Allmånhetens underråttelfe tilkånnagifves hârmedelft, ar de Skrifter, fom i derta Verk blifva införde, och icke finnas med någon bokftaf underteknade, hóra til Sållikapers egna arbeten; de ófrige âro dels infănde, dels på anmodan af Uigifvarne of någre visie Sállifkapets medlemmar författade.

## JOURNAL fór

# ALLMANNA <br> UPLYSNINGEN <br> осн <br> SEDERNE. 

UTGIFVEN AF
SALLSKAPET $F$. $B$.
ANDRA HÅFTET.

De Faltiges Viâlgơrande. *)
I dalen fågs en Hydda ftå vid kro̊kta Silfverbåcken;
Des vägg var ler, des tak var ftrå, Des hágn var vilda hácken, och vårdens lott var fattigdom; dock var han glad, ty han var from,

Och fmå hans hjord och betesland, hans brud var uran frände, iâ fattig, men fà god fom han, och det hans kârlek tánde. 2. Haftet.

C
*) Ur Peters Bryllup, Dank Theater-Piece,

Sin Gud han tack, ej klagan bo̊d vid kállans flod och fparfamt bröd.

En fkymning futo bảda två at fina kall befinna.
"Hór flicka, fade herden då, nu kan jag medel finna, at lindra någon likes nód, faft Himlen gaf ofs fparlamt bród.

En våg i denna óde fand bland nakna hedar króker. Se! dår en trótrad vandringsman fơrgäfves hvilan fóker; Låt ofs plantera dár hvart år et lơfrikt trấ båd hơft och vår".

Knapt gryr den nåta morgonftund de til plantering ila nu ftar en fval och löfrik lund til trótre vandrarns hvila, Dår lade man ock deras ben, men dâr âr ingen Minneften.

Om National-Uplysningen och medlen til des vinnande.
Det torde nu mer allmånt medgifvas, at ingen verklig och varagtig borgerlig tallhet
kan ega rum i et land, dír Narional uplysningen icke gjort några betydligare framiteg; det vil figga, dír mångden af Samhâllets medlemmar ieke râtr kånner heari denna fallhet beflâr, och genom huilk ${ }^{\circ}$ medel den vinnes. Flere okunnighetens och barbariets tidehvarf, teknade med lafter ach brott, med ftâudiga oordningar och fkakningar i Samhêlls lugner, med laglósher och Anarchie, med fórakt for dygd och leder, hafva redan lânjefedan hunnit ofvertyga de mera tånkande Folkflagen, om allmánn: Uplysningens ovilkorliga nôdvändiglier för Samhaflèns beftånd och lyckfaligher. Nationerne fynas âfven na, mer ån nàgonfin fórr, nårma fig til denna grad af fơrådling, och National uplysningens tilvåx och fortgång lofvar en lyckligare period fór våre, efrerkommande. Mânnifkoflâgret tyckes efter hela Seclers mifstag och villfarelfer, i de åmnen fom på des fâllher ega der nármafte och vigrigafte inflytande, ändreligen hafva funnit den rätra vågen, och fedan det follit ur den ena yuterligheren i den andra, fedan det långe irrat fig imellan okunnigheten och den falfka uplysningen, imellan otron och offertron, imellan lafter och fkendygder, imellan Anarchien och Desporismen, imellan F natismen och Enthcufiasmen, flur. ligen hafva funnit dem alla fôrd́áfliga, alla $\mathrm{C}_{2}$
aflägsnande från det mål dit Fơrnuftet bo̊d det ftrâtva, dår Sållheren finnes i Dygdernas fkôte, och lârt fig at fôka en fáker hamn imellan de klippor hvaraf det på bágge fidor omgifves. Denna thamn är National-uplysningen, och den endaft kan fâtra en gräns fo̊r okunnighetens och fanatismens fôrdårfliga vålde. En olycklig fo̊rdom råder ânnu hos månge, åfven ibland uplysningens vånner, rórande råtra begrepet om National uplysningen, och denna fôrdom fkall tilåfventyrs lågga nog berydliga hinder i vågen fór des ernående. Derfo̊re at verenfkaper och konfter i et land ftigit til en vifs hôjd, fôr det ätfkilliga vackra och gagnande fkrifter utkomma, fôr der flera lyckliga Snillen framtràda på Litteraturens bana fom vinna famtidens beróm och efterverldens beundran, fór der en myckenher folk af alla ftånd i Samhâllet vinnlågga fig om ftudier och lårdomso yrken, tror man ftraxt at en Nafion bór kallas uplyft, at National-uplysningen $i$ et land är i fin tilvåxt. I ljålfva verket år dock ingenting mindre afgjordt; ofta motff̂ges det alo deles af årfarenheren och det verkliga förhållandet i de flefte lånder. Åfven lå litet kan man kalla en hel Nation uplyft derföre, at den inom fig hyfer flere uplyfte och tănkande IMän, fom man kan kalla den dag vacké och klar, dà folen omgifves med moln,
ur hvilka hon endaft då och då framftrålar, at uplifva den i dvala fínkta naturen. Så långt vi gå tilbaka i Hiftorien, ifrån vår nuvarande tid ånda til Egyptens och Pheniciens lyckligare alder, fkole vi finna i alla tider, hos alla folkflag, under alla mánnikkolynnets, famhâllslefnadens och allmânna tankefâtrens fórändringar, månnifkor af ftora och ypperliga fórrjainfter, lyfande och fo̊rvånande Snillen, djupfinnige och uplyfte tånkare, hvilkas odo̊dliga arbeten tilvunnit fig efterverldens beundran och vo̊rdnad; men, lika vifst fom beklagligt ifr det, at vi icke af dem kunne fluta til uplysningen hos de Nationer hvaribland de lefvat, eller til de tiders uphójda och fórådlade tankelâtt, fom fett månnifko fnillet frambringa deffa utomordentliga vertkningar af fin formåga, Man har derfo̊re med fkêl fagt, at deffe ftore, ypperlige och ovanlige Mă̊, icke tilhóra năgon tid, någon ort, eller något folkflag, och man kunde med lika godr fkål tillagga den anmârkgen, at de meft uplyfte medborgare, djupfinnigafte Philofopher och tánkare, och fórtråffligafte Snillen icke fâllan lefvat i okunnigherens och barbariets tidehvarf, ibland fordomsfulla, vidfkepliga, fôrrryckta, vekliga och laftfulla Nationer. I hela den gamla Hiftorien fkole vi faffangt bemóda ofs at i-
genfinna ni̊gon verkligen uplyf Nation, och tilătventyrs fkall vârt bemơdande blifva lika frugilóft i den nvare. Själfva de fä kallade Vetenfkapernes och Litreraturens Gyldene àldrar, fâ rike pà ftora Snillen och uplyfte Förfartare, fynas dock, i frägin om National. uplysningen, icke lamna de meft rilfridsfata. lande tekningar af foll-flagens rilftatnd derander. Om vi gå tilbaka til Alexanders tide. hvarf, da Grekika Litreraturen hade upnatt fin toojd, och från hvilien rid vi ege àtfkil. liga ypperliga arberen, fom under alla pàfoljande Litterarurens perioder bibchâllit fir yârde, Ikole vi finna at Grekifka Nation lăng ifrản ar derunder hafva ftigit i cultur, fnarare derifrå̀ kan råkna fic fórfall och barbariers intrångande. Augufi tidehvarf i Rom, en at fnillers och fmakens lyckligaffe åldrar, var det derföre National uplysningens? Det fkrót med Ciccroner, Virgilier, Horatier, makalolo Snillen och ypperlige Förfartare af alla flag men der framvifte endaft forrtryckta, vekliga okunniga och vidikepliga Narioner, Leo den tiondes tid, hvarifrân den nya Litteraturen kan rakna fin upkomft, var icke mera gyn. nande for Narional-uplysningen. Man fåß Vetenfkaperne och Konfterne blomftra, alla Litreraturens grenar idkas och uphjálpas, lyckliga Snillen framtrådatom giorde epoque i månnifko-fnillets Hiftoria, under det våldet
och fanatismen rafade, uplysningen qůffdes och Religionen nvtrjades til tåckemantel fơr de fo̊rdårfligafte Politifka planer och rysligafte uptrâden. Uplysningens fri̊lar hunno ej, genom okunnighetens och villornas rjocka moln, fprida fit vålgórande ljus til de lagre Folk claffer; de ftyrande fókre utflacka dem, och Philofopherne vågade icke meddela dem åt fine förtryckte och fördomsfulle Sambållsbro̊der. Áfven fjalfve Ludvig den r4:des fór Verenkaperne få lyckliga och lyfande period, var fơr allmånna Uplysningen icke den fördelagtigafte, och urom de lårdes lilla Republik, fammanfatt af et ganfka infkrånkt antal uplyfte Mån i alla lânder, fynes hela den ófriga. Bolitifka verlden hafva utgjort en Folkmaffa, fom nedfänkt i okunnighet och flafveri, fórfallit i alla fördomarnes lafter och fanatismens ytterligheter. Jag tror mig icke mycket fela om jag, vid underfókningen af de orfaker fom få mycket fortrógar Nario-nal-uplysningens framgång, och få långe underhăllit okunnigheren och villorna hos de flefte Folk claffer, deribland ifynnerhet râknar den, at man icke tillåtit männifkor fritt tånka och yttra fina rankar i Moralifka och Politifka amnen, deffa Vetenfkaper fom pâ deras enfkilda och borgerliga fâllhet hafva det vigtigafe inflytande. Genom denna anmårk-

C 4
ning, hvars Hiftorifka rigtigher lâr intyges af ganfka många folkflags exempel, tror jag den olyckliga contraft láruaft kunna fôrlikas, fom rôjer fig i åtkilliga lânder, dâr under Litteraturens ach konfternes högfa flor de lagre clafferne af Medborgare, ibland månge af de hógre, fvaffva I den djupafte okunnig. her, och hafva fórfallit i alla okumnigherens och fórdumarnes lifter. Jag beho̊fver ej $1 \delta$. ka deffa exempel i Phcenicien, Egypien och det fordna Rom; vi ege et lefvande och utan tvifvel kraftigare bevis, i det nuvarande Italien. Jog tămnar derhån, om icke denna okunnigher i Moralifka ámnen hos en Nation Ifven har fin verkan på des uplyftare Skribenter, och at man i fâdane länder fâtlan får fe någon $\mathfrak{\text { ádel Philofoph framråcka uplysnin- }}$ gens fackla, låra mánnifkorria, huru de genom fina villor, lafter och brote berede fig olyckor och elánde, och huru de fkola blifva uplyfte, dygdige och Jycktige; då de deremot nåftan o̊fverftro̊mmas af vitera arbeten at alla flag, fom ega alla andra fóriji̊nfter utom den, at kunna anvåndas til Månfkligherens verkliga Nytta, $\mathrm{N}_{\mathrm{i}} \mathrm{r}$ Varicanens beflut kungjordes, at ingen fick tala eller fkrifva i Religionsmal, togs et ganfa kraftigt fteg til den allmánna okunnighetens och vidfkepelfens befordrande; når Politiken förenades i famma helgedomsband med Theologien, fägo

Anarchien och Despotismen med hjarrtelig glådje fit vâlde fadfaftadt; nâr Sedolâran åfven blef et heligt ámne, hvartil en ouplyit menigher icke vâgade uplyfta fit fôrtând, akedde fórft at ingen ting tinkres, federmera at altring tånkres fo̊rvåndr, och nu fingo alla verldens fvårmerier, vidfkepelfen, fanatismen, vålder och lafterne et fritt lopp. Mainnifkorna en gång mifsledde, komma ej få lått på rätra vg̊gen; de gå den fôrbi och råka på nya afvågar dâ de fơka undvika de forrra; de kaftas imellan twänne ytterligheter, hvaraf dà de vilja undvika den ena de merendels falla i den andra. Den fórnuftiga Religionen, Statsläran och Moraten fà midor uti; dem fartar man ej, ty man vågar icke tånka på dem. Ofvertron, Despotismen och tkendygderne intaga deras ftâllen, ty de paffa bâft fôr villade hjårnor och fơrdărfvade fjâlar: den falfka uplysningen fkimrar fram, och männikkorna fórkafta alt, det goda med det onda, det râtra med det orâtra, och nu år otrons och atheismens, anarchiens och vålders, lafternes och brottens period. Så fånktes månfkligheren i et chans af villor nch fơrdârf, få quâfdes i de dódliges finnen alla kånflor för Friheren och Dygderne! De Vifes rôfter ho̊rdes fundom - vanmågtige fkyd dare af den tryckta och bedragna Månfklig. C 5
heren - hivad utråtrade de mot tyrannernes och dåmarnes offverlågsna fkara? Nidingarnes ljungeld tráffade dem; de blefvo offer för deras rafeesi: - Socrat tómde giftbåggaren och Galilé forlmágrade under bojornas tyngd. Der har varit mánnifkoflågrets lott at under åtfkilliga tidehvarf uthárda detra olyckliga tilftànd af förrryck och djup okunnigher; öm. fom heherrikas af bedragare och tyranner, och ófvergả från Religions fanatismen til den Polirifka. Der har ej kånt, eller icke kunnat begagna fig at det enda fákra fórvaringsmedlet deremot, National Uplysningen. Se dår grunden til des olyckor. Uplysningens period fynes vara inne, och deffa olyc kor fkola antingen förfvinna, eller deras bedrófliga verkningar til ftórre delen fôrekom. mas. Under vántan af detta glada hopps full. bordan, år det hear och en redlig och uplyft Medborgares pligt, ar få mycker han fôrmår 1óka bidraga til fine Samhåils-bräders uplysning. De kunfkaper fom til denoa uplysning ărfordras, och de medel hvarigenom de vinnas och i verkffálligheren befrâmjas, torde fôrrjåna Låfarens upmárkfamher.

Til National-uplysningen arfordres hos alle Samhålls medlemmar viffa kunfkaper, fom fór deras medborgerliga varelfe, áfven fom fór deras enfkilda lefnad åro nyttige och nódige. I ládana ámnen bóra alle medbor
gare ega rediga och fafta-begrep, hvarige. nom endaft en ftadgad ofverrygelfe kan verkas, De bo̊ra kånna fina pligter fătom Månnifkor och Samhâlls varelfer; de böra kånna fina råtrigherer, kånna vârder of fin beftifmmelfe; lára at blifva lycklige och at góra andre lycklige. Deffa åro kunfkaper fór alla mânnifker lika nödvändiga, och hvartil alle åro liks beråttigade. Jag fkall fo̊rfóka famla dem efrer någon ordning:- Hvar och en Mânnifka och Medbargare bôr kânna fit vârde fâfom månnifka, fin beftámmelfe; nódvåndigheren af Dygd och morahé i alt fit fort hallande, af ordoing och lagar; bo̊ inle faran af fina paffioners tygelfria lupp, låra at hámma eller kufva dem, lâra ar infkrânka fina fordringar, at blifva flitig och verkfam, âdelmodig, vãnfaft och uprigrig, med et ord: fo̊ka blifva fullkomlig fâfơm Mầnnifka, I derta affeende foro fơn hânne ifynaerhet fơljande kunfkaper nödige: En fund Sedolåra, det allmånnafte af Sjålens kännedom, en fórnuftig Logica, rediga begrep i alla Morali£ka âmnen, fárdeles om fina pligter oç andra månnifkors fordringar; Hittorifk lásning, til inkairpande af Moralifka Sanningar, genom exempel af mánnifkors dygder och lafter, brott och dârfkaper, fårfkildta lynnen och pasfioner, och en imellan orfaker och folljder odeld upmärkfamhet vid håndelfernes betrak-
tande. - Såfom Medborgare egentligen, få hon et mer utvidgadt mål, och beho̊fver flere kunfkaper; hon bór kånna naturen of Samhålls-inråttningen, flyrkan af de fórbindelfer den alágger hánne, fina pligter fåfom medborgare, deras forrening med månnifkans allmånna 1 ky ldigherer; hon bör fơka fo̊rvårf. va fig medborgerliga dygder, kårlek til Fi̊. dernesland, lagar och ordning; hon bör fkaffi fig nódiga infigter at med fkickligher kunnt fơrhålla fig, i hvad Stảnd hon må befinna fig, eller hvilket kall i Samhåller må blifva hånne anförtröd. I fâdant affeende ofor nóv digt, at hon kånner Statsläran i allmánhet (NB den på Moralen grundade), den Stats tilftånd ifynnerhet hvaraf hon far medlem, des lagar och forrfattningar, des fórdelar och Ikada; allmånna Oeconomifka kunfkaper, det no̊dvändigafte i allmånna lefverner, i fắrfkildta nåringsfåt! Råknekonft och kånnedom af handel och vandeliallmånher. - Det gifves flere andra infigter fom betydligen bidraga til mânnifkors uplysning och fôrâdling, och hvilka fo̊r hvar och en Sambaills medlem áro en råtrighet at lára och en prydnad at ega; deffa fro Religionens Sanningar, redigt och tydligt fartade, anvånde til fir råta åndamåt, bjârtats fôrbåttring, fóljagteligen i all fin enkelhet framitålde, och tả lirer fom möjligt Degmatifka; Naturlăran, eller kännedom af
naturens verkningar och ordning i alt fom móter våra yttre finnen, en kunfkap i fanning icke liter bidragande til fkadige fórdomars borttagande och vidfkepelfens utrorande; flutigen alla andra 8 mnen fom hufvudfakligen befordra begrepens redighet och tankekraftens ftyrka, efrer hvar och ens fàrfkildra behof och omftåndigheter. - Pa detta Kâte tildanas en tánkande och redlig Medborgare, fom bâde râtt kânner fina pligrer och vårdigt utôfvar dem, fom i fin vidftrêcktare krets i Samhållet altid gagnar, fom alfkar ordning, lagar och friher, hatar anarchie, laglo̊shet och förtryck, form aldrig beherrikas af fôrdomar, aldrig forledes af en falik uplysning, aldrig bortföres af formande paffioner utom grânfen af det râta.

Men frågar man, hvarigenom $\mathrm{fkall}_{\mathrm{k}}^{\mathrm{Na}}$ -tional- uplysningen kraftigat befordras? Hvar. igenom fkall mångden af månnifkor, folk af alla Claffer, vinna deffa fór deras enfkildra och borgerliga vål få nódiga och gagnande kunikaper? Deffa frågor fôrtjäna vifferligen et noga fkärfkådande. Jag, fo̊r min del, fôrblifver vid den tanken, at National uplysningens framfteg i et land hufvudlakligen beror af der fkick allmänna Upfoftrings anftalrerne dârftades hafva, Intet verkar kraftigare på tidehvarfvers lynne uch allmånna tånkefâtrer, in den allmanna upfoftrans befkaffenher.

Man vet of Hifterien huru mycket upfoftringsfâtret i Sparta verkade ril det egna lynne, hvarigenom denna Srat utmarkre fig ibland fine farmidige och alla federmera up. komna Samhâllen; och Romerfka hoffderne framiftlia åtven i detra afleende et exempel, lárorikt och uplyfande for alla rider. Oin man med et granfkande oga ikulle betrakta de hinder fom under medelridens mórker 1 ib mycker fórrrógade National - uplysningens framfteg, rviflar jag ej at man fkulle finna deffa tiders fôrvánda upfoftringsfâtr hafva meft deril bidragit. Och ädreligen, i mit Fädernesland, hvad har vål lângre underhàl it okunnigheren, långre vidmagthållir vid fkepelfen och fórdomarne i de lågre Folk. claffer, och verkat den olyckliga coneraf fom fonnu rëjes imellan vårr ridehvarfs uply. Ate Författare, och vair Menighers fárt at tin. ka, om ej de betydliga brifter fom vidladt upfoftrings anftalterne, hvilka fonnu bibehàllas i der mefta fảdane, form de fór ruhundrade Îr fedan inrótrades, til fơga heder fór det ljus fom i vira dagar fpridt fig ofver Nor. den. En vårdig Fôrfatrare har redan tilråck. ligen idagalagt deffa hinder och felagrigheter, och föreflagit nódige râtrelfer och fórḅ̆́trrin. gar deri *), hvilka fo̊rijåna all upmârkfam
*) Se hårom Leetor Kölmarks utgifne Afhandling i detta ämne.
het, och med mycken båtnad fo̊r det allmåra na fkulle kunna fátras i verker, Hvad â vâl oförnuftigare och orimligare, $\mathfrak{i n}$ n at ungdomen måte tilfâtra fina bâfta lâroàr, fơr at inhâmra endaft onytriga laker, fom $\mathrm{p}^{2}$ des vâl i Moralikkt eller Politifkt affeende icke hafva något gagneligt inflytande, ofta rent af Ikada, och hvilka på inter vis ril des nytra kunna anvándas under hela des tilkommande lefo nad? Hvarfóre borttaga en ynglings tid, med lafrander af urmodiga och obrukbara fpråk, med utanläsningen af torra definitioner i årfkilliga verenfkaper, hvilkas rârra anvåndande och gagn han icke fórftår; flurligen med uprepander af illa forklarade och myftifka lărofarfer i Theologien, hvilka hufvudtakligen beftả i ord och termer, utan fynnerlig mening, trôtra hans redan fvigrande talamod, och anringen gifva honom en fullkomlig oflmak fór lârdom, eller gòra honom til en vurm och pedant. Man kan med fkål fâga at ungdomen i våra Skolor lâr alt hvad den icke behoffer, och intet af det den behófver, De kunfkaper fom fôr en mânnifka och Medborgare âro vigrigaft fórfummas nåftan aldeles, och huru mången yngling, fom på fina fem fingrar lârt fig Cornelius Nepos och Benzelii Repetitio Theologica, ineråder icke i mannaâldern, utan ar kunna redigt tânka eller med vardighet uttrycka fina tankar,
utan at i Moralifka âmnen ega et enda funde begrep, utan ar det ringafte kånna det Samhálle, des lagar och inråttningar, hvaraf han âr medlem, och dír han fkall befordra fin lycka? Den förfta och vigrigafte omfergen fór en Regering, fom med alfvare fôker befrâmja National uplysningen (et bemódande fom med rårta tilvinner den namnet af en vis och vålgórande flyrelfe), vore tåledes, at i mójligafte måto fórbätra upfoftrings -anfalterne, tå at hvar och en ung Medborgare måte ega tilfâlle at lára alt hvad han verkligen behöfver, fâ til fin enfkilda fom borger. liga fallhet, och deremot flippa at fe fin laro. tid fơrfvinna under onódiga och gagnlöfa kunfkapers famlande. Detta är ej fagdt i den mening, fom aågra af månnkliga kun. fkaperna verkligen voro onyttiga; jag vil endaft dermed utmárka, dels at viffa deribland icke kunna vara lå aldeles nódiga fôr mång. den af mânnifkor, åtminftone icke bơra fóre. gå de moralifka och medborgerliga kunfka. perna, hvilka fôr alla åro ovilkorligen nódiga, och hvarforman en verklig uplysning ej kan ega rum; dels at âfven de nyttigafte och vig. tigafte kunfikuper genom et förvándt afhandlingsfâtt, genom deras förvandlande til ordgrál och hårklyfverier, genom de Theoreri1ka delarnes atlơndrande från de Practifka, få mycket kunna fórlora af fit vårde, at de
icke utan fkada kunna uptaga en ynglings lârotid. Der àr i detra affeende, fôr at lyda min phantafies ingifvelfe, jag fkulle ónfka följande forrbêtrring i de allme̊nna undervisnings -anflairerne:

Ófveralt i er land borde allmånria Skolor vara inrâtrade, dîr ungdomeh kunde undervifas i moralifka och borgerliga Vetenkaper. Deffa Skolor borde fórdelas i àtfkilliga Claffer, ate efrer lirjungarnes behof och deras framIteg i fórenámnde åmnen. Man kunde bórja at framftâlla de lattafte och enklafte begrepen i Philofophien och Samhálls-läran, och, alt efter Difciplarnes riltagande kunfkap och efrertanke, forra dem til en nârmare och mer utvidgad kännedom af deffa fór hela deras lefnad fă vigtiga Sanningar. Man borde i fynnerhet to̊ka at gifva den rediga och befâmda begrep, och fâledes lâra dem, ej blott at tånka, utan affven at tánka redigt; at uttrycka fig rátt ital och 1 krift , och indteligen at fơrhålla fig rigrigt i alla fárfkilda hándelfer och omftândigheter. Man borde få ril figgande, från förfta ftunden dà de bórja at tånka, lâra dem at tánka förnufrigt, mota villor och. fórdomar innan de ännu vunnit något infteg i fiuner, och lifva dygdens kånfla, da hjårrat ånnu har quar fin oflculd, och laften endaft kånnes til namnet. Man k kulle i 2. Haftet. D
lärlingarnes fpåda finnen inplanta de ådla bójelfer fom fkola góra deras enfkilda lefnad fall, och de medborgerliga dygder, hvarige. nom de i framtiden fkola blifva det allmân. na nyttiga och bereda Fłderneslandets val, I detra affeende åro Hiftorifka kunfkaper ganka nyttige, och fkulle med mycken fórmon, vid de Moralikka fórefkrifterne, exem. pel tagna ur Hiftorien kunna framftallas, hivarigenom ungdomens upmarkfamhet mera fäfts. des på deffa åmnen, och intrycken deraf lângre bibeho̊llos. Kort fagdt: i deffa Skolot fkulle en Moralifk och medborgerlig upfo. fran gifvas ungdomen, fkulle de tildanas tädane, at de med nytta för fig fjâlfve och andre kunde intaga fit rum i Sämhâller, Den. na upfoftran Ikulle vara tlika fór alle med borgares barn, af alla ftảnd och vårdigheret i Samhâller, från de forrnåmfte til de ringafte. Alle behófva famma Moralifka och medborgerliga daning, alle ega lika råtr at undfå den. Jag behófver icke ärinra hvilka fôrdelar Staten fkulle vinna af en fådan in râtrning; huru den nårmade ynglingar af alls få̊nd til hvarandre ; huru den info̊rde kånflan, af den naturliga jåmnlikheren, och begreper om mânnifkors inbórdes beroende af hvarandra; hvilka vånfkaps fơrbindelfer den grund. Iude imellan månnifkor fom tyckan eller viffi förerrådes råtrigherer - Samhållet lynes hafva
fatt en fkiljemur imellan; med et ord, huru många uràldriga fürdårfliga fördomar, fom annu bibehållit fig i trots mot Philofophernes kraftiga bevis och viffa lekande Snillens bitande fkfimt, härigenom på en gång fkulle bortagas och fórftóraš. Med deffa kunfka. per och egenfkaper forfedd, kunde ungdomen bórja fin borgerliga lefnad och vånda fig til de đârfkildta yrken i Samhâller, hvarnit des ftånd eller des hog kallade den, Hąrigenom upkommer en annan clals af Skolor, mera fvarande mot våra Gymnafier och Academier, dár ungdomen kunde ega tilfalle at inhâmta alla nơdiga kunfkaper i det egentliga yrke i Samhället den för fig urvalt. Med den grundlággning til kunfkaper de förra Skolorna gifvit, fkulle ungdomen i fit bemódande at hâr inhåmta färfkilda veten kaper finna fig mycker underlåtrad, och med duba bel fơrmon fortlärra fina ftucier. Samhållet fkulle pả der fâtrer aldrig fakna fkicklige Embetsmån, Vetenfkaperne uplyfte Lirare, Sederne, Ordningen och Lagarne, nitifke fkyddare och förfvarare, alla uâringsgrenar fórftåndige och fôrfarne idkare, alla familler vårdiga efrerdómen af visher och dygd; med et ord, National uplysningen Akulle då fàkraft vinnas och allmánna Sållheren kraftiguft befordrat.

$$
\text { D } 2
$$

Når til en fådan upfoftringsplan, fom gifver åt det upváxande Slägtet en Moralifk och Politifk daning, en utvidgad borgerlig frihet och vila lagar tilkomma, fom fórfákra medborgares lugn och lycka i Samhàllet, diz har National uplysningen intet at befara, di Ikall den ftåndigt tilraga, och des framfteg Ikola utmârka ridepunkten fôr mânnifkans Moralifka och Medborgerliga fullkomlighet,

## H.

## Om vära paffioners raitta anvandande.

 Ur Spectator.Om vi underföke månnifkorna, och bemó. de ofs at uptácka de anledningar fom fâtra dem i verkfamhet, 亻lale vi finna det ganka fannolikt, om jag ej bedrager mig, at ârelyft. naden år den hemliga driffjåder fom upåggar hela flagtet, och at hvar individu är deraf mer eller mindre uprörd, alt efter lifligheren af des temperament. Det âr vål fant, at man fer månge, fom endaft genom deras finnes. ftyrka, och utan Philofophiens tilhjåtp, al. drig Itrâfva til magt eller hőgher; lom cj fkryta med en talrik betjáning, en famling af Supplicanter, eller den ófriga ftåt fom aitfo̊ljer ftorheren; fom, nôjde med en infkrånkt lycka, och et måttigt lefnadsfâtt, icke plàga

Fig med fkatters famlande: men man bo̊r icke hâraf fluta at en fådan perfon icke ár åreJyften; hans begår kunna hafva vándr fig ait en annan fida, och fo̊rmått honom at 1 oka no̊got annat fóremål, ehuru driffjádern altid àr den famma och han altid vil urmârka fig.

Jag medgifver, at den inre ofvertygelle man har om fina gerningars moraliré, åfven utan bifall $i$ det ollmånna, âr en ypperligg belôning fơr en ådel fjâl; men det begår vi hafve at ófvertråffa andra, ár utan tvifvel icke intryckt i våra hjertan i annan affigt, ân at góra ofs verkfammare i dygdens utoffning.

Det if fant, at denna paffion, likafom alla andra, ofta leder til et illakt åndamål; at följagteligen ftörre delen of vảra vackra gerningar och våra yuterligherer hafva denna pasfion och begåret at utmârka fig til uprinnelfe : få at, alt efter fom hon underhålles ock latres i rörclfe genom upfoftran, ftudierne eller umginget, och antingen hon finnes $i$ et ädelt eller et fôrdârfvadt hjerta, frambringar hon verkningar derefter, och man fer deraf alftras antingen de ädlafte eller de nedrigafte gerningar. Om man anvånder den til fjaslens eller til der yttre urfeenders prydnad, gôr hon en månnifka antingen vấrd et ftort beróm, eller et lika fort åtlơje, Men

$$
\text { D } 3
$$

emedan famma bójelfer âro inplantade hot alla mánnifkor, och de likvål verka nliki hos fârfkilde perfoner; kan mah ockfå fåg ar drelyitnaden, fom upaggar hela mexnnifko figieft, teke inkránkes inom et föremål, u tan ruktas i̊n til det ena, ån til det andra.

Man kan ej fätta i tvifvelsmăl, at ich i en krers af ftridskåmpar, eller ibland folk allmánher 1 m òfva fig at upbára et vifsr an ral kôpplẵgar, en lika ftark ârelyftnad rl ater, fom finnes ibland medtáflare $i$ en högt wreis Om ej denna kânfla of heder upmo diade dem, hvilken fkulle vå!, då han kund undvika det, urfâtra fig fór at få hufvude tönderkcoffadt? Der âr den fom drager den in i detta afventyrliga fpel; och fegern fon de àrhâlla offver en mãngd mediâflare, god gòr dem rilráckligr, fom de fjalfve tro, fü de făr de undfatt i ftriden. Huru det $m$ vara, paftâr Poëren Waller, as om Fulizu Cafar blitvir upfoftrad pă lander ibland Boon der, fkulle han, i ftaller fôr Roms behert fkare, hafva blifvit en rygtbar Herde, elle en fkicklig Stridskårape. Hans upfoftran hans fnilles fórmåga, och de omftåndigheré hvari han befann fig, gjorde honom til verl dens Herre; om han icke egt deffa fórdelat fkulle tamma ârelyftrad fom uptånde honom hafva fôrmàte honom at utmårka fig genom fóretag at mindre glans. Emedan månnifkors
o̊de i detta lif icke år fafttäldt på et ofo̊rånderligt fâtt, och en million händelfer kunna bidraga ar fortikynda eller hindra deras lycka , fynes det mig vara en ganfka ofkyldig betrakrelfe at föreftsilla fig et. Atort Snille, fórfatt i en åfven fà ringa krets, fom den, hyari det fôr der närvarande fig befinner, år uphójd. Derigenom fer man det framvita, för at få tala, i fmått de vackra egenfkaper, fom urveklade och underbjälpre af upfoftran, góra der fkickligr til de hógfta vårfs beftridande. Pả en annan fida kan fórijånfenn, faknande odling, likval hója fig tả vidt, at den nărmar fig til den fom eger en fådan fôrdel.

Således inger naturen månnifkorna i allmånhet begåret til åran, och upfoftran leder det til det ena eller andra enfkildta fôremåler. Åturidan at urmerka fig framlyfer offveralt, om jag ej mifstager mig, i de fórándringar af kl̊̊der, moder och kroppsftållningar, fom folk af goda tonen efterfo̊lja fór at ådraga fig upmårk famher. I fjalffua verket faller alr fom prålar, eller fom ${ }^{\text {a }} \mathrm{r}$ af et eget flag, i åkådarnes ógon, och fórmår dem at betrakta den perfon hos hvilken de finna det. Det gifves áfven vifst folk fom åro ganfa fôrargade dero̊fver, at de icke blifvit utmårkte i någon Smâdefkrift eller Satir, emedan de anfe fig hafva dertil âfven få mycken

D 4 forskr at uteflura dem derifràn. Deraf kom. ma åiven våre liderlige ynglingars orimliga nofjen och utfvafrningor, fom roa fig at flit fónder fônfter, at gifva Serenader om nätterna, at flà vakren, ar fupa fig fulle tvi gảnger om dagen, ar ko̊ra ihjaft hâftar, ocí flera andra hika vâldfamma fôrerag. Åtmin. ftone gifvas mânga mánnifkor mera laftbarn och utivåfvande ån de fkulle vara, om de icke hade andra med fig fom fâge och gil. lade deras fôrhållande.

Men et nog vanligt flag af åregirigher, och der orimligafte fom någonfin kan beherr. fka mánfliga finner, âr den fom angriper en månnifka, fom genom en lång erfarenhet borde hafva blifvit vifare án förr; hvilker fórökar der lójliga deraf, och berófvar den alr der fom kan tjátra ril urfákr foŕr den háfriga ungdomens oordningar: Jag menar, den fkamliga paffionen at hopfamla fkater; utan at derfóre klandra en god faders, en òm makes, en ådelmodig våns fórutfeende omforger. Man kan, til tróft för den dygdiga fattigdomen, anmårka, at derta begår beherrAkar alla dem fom icke hafva någon god egenfkap, hvilken kan fórvårfva dem aktning. Det ár en fkadlig planta fom vîxer på en o. frugtbar mark. Mânfkligheren, hjårrats godher, och der artiga i uingänget, kunna icke
finnas thlhopa med girigheren, Hvem fer ej med beftörening buru denna nedriga paffion på en gàng urflacker alla månfkliga naturens âdla kânflor, huru hon gór en Husbonde orolig och grym, quafver i faders hjartat naturens rö̀t, gỡ en make befvarlig och en vân mifstánkfam? Men jag fkall betrakta den hår mera fom en lijartats fvagher, în fom et moralifkt fel. Om exempel icke felas af en hơgmodig ringhet, kan man féga at denna pasfion, fom håri fkiljer fig från de flefta andra, undviker det granna och ytliga, för at vinm mera bifall. Deraf kommer at bon ftundom ej en gång iakttager den vanligafte anflåndigher i klâder. En girig Jéger fig fattig, för at derigenom gifva ofs tilfalle at motjaga bonom ocb fmickra bans hógmod. Årelyftnaden och kårleken åro tvânne få naturliga pasfioner fôr månnifko-hjårtat, at de, fórádlade och vände på den goda fidan, kunna blifva ganfka nyttiga och fo̊rnufriga, Det år vifst, at den vile fom, bedarrad af et Hofs pragt och det lylande i allmånna Em. beren, ófvergifver den enkilda lefnadens lugn fơr at lŏpa efter hedersffállen och vårdigherer, antingen han lyckas elier icke i fit förfök, kommer vanligen nog nâra demna ytliga forhet, fór at icke upråcka der bedrågliga deri; då föker han fig fri från alla

## 58

 deffa befvår, for at i ftillhet kunna tilbringi fina o̊friga dagar.Der tilhơr fâledes fórfigtigheren at ick fórbyta det goda i det onda, och at aldrig ófvergifva det, fom man altid med nóje fkall. återraga. Imedlertid, om ej lifvet litet 1 觡 tes $i$ rórelfe af de ljufva Hoppets och Fruk tans Zephirer, år der utfart fór at falla i a fullkomligr overkfamhers tilftảnd, fom år fit mycket flridande mot naturen. Hear och en ver, at Domitianus, fedan han ärhållit vål der ófver verlden, roade fig med at fangı flugor. Manliga och verkfamma ljedar kun na icke, och bóra ej heller, fórblifva $i$ hvila i ungdoms aldern. Om de ej hafya någor ådelt fóremål, vånda de fig til nedriga, och finna fig âggade af nâgon låg och ovârdig pasfion; pă famma fâtr fom et trâd hvars grenar man $p^{a}$ ândan afhugger for at hindra dem at våxa fór hégr, gemenligen framfkjurer quiftar fom böja fig neråt. En månnifka, fom endaft har afleende på fin enfkilda fórdel, och fóker mångdens bifall och làford, fkall aldrig njura någon verklig fôrnójelfe, och mifstager fig ganfka myeket p\$ begrepet om lyckan: men den fom eldas af et ádlare fôremål, hvars fjâ̊ ár nog uphojjd fo̊r at kunna verka til allmånt vål, fom åt §kar de låford hvilka grundas på dygd; och fo̊raktar det bifall famveret motfâger;
hvilken, utan at klaga o̊fver den belagenhet hvari Forfynen fatt honom, ónfkar genem hederliga och lagliga medel befordra fin lycka: en fàdan mânnifka vil ej och fôtuer ej oka fit anfeende i annan affigt, ofn at blifva Nyutig fór det allmânna.

Den, fom naturen prydr med fora och utmärkıa egenfkaper, kan góra mycker godt eller mycket ondt i verlden. Man bór derŁôre hafva en fynnerlig omforg om ungdomens upfoftran, och inplanta hos dem i god tid Dygdens och aُrans grundfatfer, på det deras goda egentkaper icke mà raga någon illak vândning, och nytrjas til et brottflige bruk. Religionens ach Philofophiens affigt ẵ ej fâ mycket at quáfva vâra paffoner, fom at ftilla dem, och vânda dem på anftándiga och värdiga fóremå̀. När deffe rvânne ftyrmån utmärkt fôr ofs den led vi bóre fólja, fkadar det ej at gifva ofs in derpà med ful19 fegel; om morgångs-ftormen upyáxer och hindrar ofs at inlo̊pa i den efterlångrade hamnen, fkole vi dock finna en ftor tróft i den òfverrygelfen, at vi ej offvergifvir den rátu vågen, och at ví icke àro orfaken til vår olycka.

Salledes for Religionen, om vi ockfâ eadaft berrakte hånne i anfeende til des inflytelfe på derta lifvet, ganfka vårdig vår vórdnad och tackfamhet; deri at hon fammanfogar

60 månnifkors olika fordringar och intereffen, hvilka annars foro fà fridiga, och fâledes unn derhaller ordningen och harmonien i borger. liga Samhâllen; deri at hon låmnar tilfstlle àt hvar och en at ipela fin rôle i verlden, och vifa fina egenkaper; deri at hon eldar ofs til gerningar fom åro berơmliga i fig fjalfva och nytriga fór det allmânna; med et ord, derigenom at hoon inger en fôrnuftig ârelyft. nad, en ren kârlek och âdla bơjelier.

## Sállfkapets Hógidsdagar.

D.enna Arrikel, om ân vid fôrfta påfeendet Jikgiltig fór Publiken, fkalt likvål icke, fådant år vårt hopp, i längden blifva der. Våra Fo̊rfơk at uptåcka de fâkrafte medlen til vårt åndamål, at bilda det fpåda hjärtat, at ro̊ra det redan bildade til kârlek fôr Sanningen och Dygderna - Skola de af mánfko. vinnnen med liknójdhet anfes? Eller fkola de icke innehålla anledningar fór nâgon enda at förena fit bemỏdande med vårt? Våra Belo̊ningar, af et vârde cj underkaftadt Courfens fôråndringar, fkola de icke blifva oemottágeliga bevis, ar ockfå vånfkapen til-ådla fơretag eger fullkraftiga motiv? -

Men vi fkulle icke til hålften kånna våra fordelar, om vi ej uptåokte de flera ânda-
mål, hvartil denne Artikel leder. Unge Fóre fatrares nóje at i Tryck lâfa fina belo̊nta fơrfök, at vinna bifall åfven utom den krets, fór hvilken de arberat, fkall uran tvifvel fóra dem långre in på det fält, hvareft de tro fig báft kunna vilas, Och om Publiken någon gång fkulle ogilla dem, fả fkall den tanken, at et uplyft Sillinaps forrut erhållna bifall omöjlige kan vara utan all betydenher, fakert frâlia dem ifrản den förtviflan, fom kanke ofta nog beragit verlden de nyrtigafte arberen. Lågge vi nu härtil, at deffa beråtrelfer åro en hufvud-redogörelle fo̊r våra framfteg, trogna Hiftorifka taflor of vårt Samfunds yrken, dem vi infór Publiken och i fynnerhet våre aflâgsne Medbróder kånne ofs fkyldige at framl夭́gga; få anfe vi hvarken Lâfaren vanlottad, eller ofs fjålfve hâri gjort illa.

Denna Arrikel hârmed begynd, kommer fâledes, då lågligt finnes at igenom hela arberet fortfåtras.

Infliftelfe och Fórenings-dagen den 24 April 1795.

Fórft ofpnades. Sammankomiten med et Tal af Ordfóranden: om Sallkapets indamál, framgang och $i$ fynnerhet de fednare àrens betydliga tilvdxt.

Dernâft uplâftes och bekrafftades EgyptiIka Ordens förening med denna, i anledning hvaraf Ordforranden i et Tal forklarade båg-

## 63

ge ril ett fôrenade Samfundens tilfridsftatlelfe, Deffa tvånne Tal, fâfom rôrande Sallikapel enkildr, kunna icke hår meddelas.

Vidare ralades om en vdrdig Ordens-Bro. ders egenfkaper. Om hivar olika krets, deri mănnifkan befioner fig, om hvart olikg mål dit hon fyftar, fordrs olka egenfka. per, olika verkningar, och om des mảl âro af vigt, huru vàl gór icke den fom vifat hånne de egenfkaper, hon bór ega, de me. del hon bór nyrtja, fór at icke fela eller icke trótrna. Dà enikildra Samfund gifvas, hvilka inom fig icke Ayras efrer landels Lagar, up. komma nódvåndigt imellan Ledamórerne nya relationer, nya rátrighester, nya pligter, alla faffftalde fôr et och famma ândamål, alla hel. gade genom enhålliga bifall; och då det ât afgiordt, at de Samfund, hivilka under Forr. ftanders odling lifva kảrlekent til Dygderna, ej åro onytriga fór Staren, få måfe en afhandling af derta innehàll vara nyttig, om icke alde. les oundgängelig.

Det år vid defla flags Samfund Fôrfatra. ren faft fig, hvarfóre han ock ftraxt fórkla* rar, fig ej hafva urftrąckt fin upmårkfamhet til fådana, hvilkas beftånd icke allenaft år tik. giltige fór månokligheren, utan ăfven i viffa hånfeenden Akadligt.

Derefter uptager F. hvad man i allmánhet plár anfóra emot privata Samfund, nåm-
ligen: at de ndrmare fơrbindelfer med vilfa minnifkor, bvari man fattes genom privata Samfund, borttaga den omtanke och det nit bvar ocb en medborgare bór ega for det Allminna; at alla de faker bvarigenom man affkiljer fig frân fine offrige medborgare, icke kunna anfes nyittige eller bedrandes. ock at man of ta pà fâdant faut midt 1 Sam. hdllet lefver, likafom man vore utom det famma. Han belvarar der fâlunda: "Det ár i deffa Samfund man genom en lycklig yana fôrvårfvar de egenfkaper, fom altid fkola hedra och pryda en Samhâllets medlem+ Det år där man be̊ft har tilfâlle at inle nódvåndigheren och vårder af rättvifa, nit fór det allmånnas vål, enigher, laglydnad, vånfkap och fo̊rtrolighet, med et ord, alla Saimfunds dygder. Han kan dår lâtraft fâtta fig i fina likars ft̊lle, låra at infkrånka fina for* dringar, och at i alla fina tóretag forrena fin enfkilda fördel med det allmånnas vål. Dâr màla fig mânnifkors inbơrdes râtrigherer och fkyldigherer fôr honom i den lifligafte dag, ty de áro icke bortheymde genom den olikhet högre anfeende och ftånd åftadkommer, uran grundade pai den likher naturen imellan alla förnutriga varelfer fliftat,"
"Det är $\delta$ fven oftridigr, tillågger han, "at fådana mânnifker, hos hvilka niter fór det allmånna genom deffa nårmare forbindelfer
kan bortragas, blort âro de fmå och fvaga fjaflar, fom icke kunna omfatta andra fórembl fór fin tilgifvenhet ån dem, fom foro dem alrs. ni̊rmaft, och hvilka i alla fall fór Samhállet fkulle gà fórlorade.

Derpà upråknas de dygder och egenfka. per, fom F, anfer horra of en vérdig Ordens Broder egas; i denna ordning: Rdtuvifa, fà. fom kallan til alla dygder, Nit fór allmant val, Enighet, Laglydnad, Vänfkap, Fórtro. lighet, Begar til fórvirfvande af kunfka. per och uplysning. Til ftyrka fo̊r uplys. ningens nódvindighet, heter det: "Dygden, berófvad fnillers och uplysningens bitråde huru mycket fơrlorar hon icke af fin välgó. rande verkan? HE̊nnes glans ftadnar inom des egare, hon meddelar ej fin vårma och fir be hag til föremål utom fig. Hvad búr vara vårt hógfta åndamå̀ näft det, at 倞lfve blifvi dygdige? Tvifvelsuran det, at upvâcka fam. ma lyckliga bojelfe hos vare likar; och hura kunne vi upfylla denna fora och berómvar da affigt, om vi fakne de medel fom fkolh tilvinna deras hioirtan åt dygden, fom fkola firta des fkönhet och glans i fin rátra dag? Hvad utraitra defic kalle och alfvarfamine Sedolårare, med all den foifka dygd och ftríng. het i Sederne hvarom de tala, mot de uplylte och váltalande Philofopher fom ro̊ra våra hjartan, och låna àt dygden de yutre be-

## 65

hag fom intaga nch forkjufa ofs, fom neffan rvingan is til efrerfölgd," Derefrer tilralar F. Sallikaper med vårma: "Allkade Brôder! J kunnen icke vara okunnige om de vigriga fôrdelar fillet och uplysningen tilfôrt månnifko flggret. Om de, ftundem mifsbrukade, blifvit en ofkyldig orfak til manofligherens olyckor, kan detta icke bormaga deras fanna vêrde. Gören et nytrigt ach hedrande bruk af de förmoner hvaimed naturen begåtvat Er, eller hvartil en lyckligare upfoftran banat Er väg. Láten Edra fkrifrer laga af nit för dygd och ômher fờr månnifkors vål. Lämnen til efrerverlden fảdara dyrbara panter af Edra dygdiga och redliga rankefâtr; och kännen det dubbla vârder af Edra módor, ljufet och krafien af Edra lårdomar, vårman och behaget af Edra efrerdómen, Hvad godt fkall icke fôreningen of Edra kunfkaper och Edra dygder utrå̀ta?" -
"Men, då jag talar om Er pligt at ftråfva til hógre uplysning, at beflita Er om nytriga kunfkapers fórvårfvande, bór jag vål fórbigå at pâminna Er de fvärighecer fom fo̊reftå Er, den ftåndagtighet, det nit och rålamod fom bôr leda Ert bemódande på Sanningens våg. Mâtre aldrig hos Er den tanken upftå: at J veren nog, ech ar J icke behófven fôka vidare uplysning; den flkulle foart alltra en o2. Haftet.
lycklig liknójdhet i Ert finne, antingen J uplyfre Er til gránfen af mánokliga förmågan, eller fölle ånda ned ril djurens clafs: dằ be. gårer til uplysning faknas, förfaller fnant djảlfva uplysningen: fôrdomarne och villorma âtertaga fit vålde. Månge fkulle hafva hun nit visheten, fäger en bero̊md forntidens Fơr. fattare, om de icke redan trodt fig ega den. Hela vår lefnad bór vara en beftåndig fkola, Ofvertygade om ofullkomligheten at hvad vi vete, bo̊re vi altid ftråfva til ho̊gre Uplys. ning, och deraf fóljande hógre Dygd. De ắr endaft pả detta lâtt vi kunne blifva rât fkicklige at gagna Månfkligheren, at upfyllı vår Ordens ftora ándamål, Det afr ock pi denna våg alla ålfkansvårda fnillen, alle män nifko-flägtet vålgórande uplyfte Cramgătt, Och huru värdigt detta bemódande fór ofs, hvil ker ypperligt fâlt at gagna, at fórtjâna mân nifkors tackfamhet och vålfignelfer? Då vi med ljuler af våra kunfkaper och med vär man of vår dygd fórmildre olycklige likan o̊den, och ofpne en gladare utfigt fơr mánfle ligheren, hvilken himmelfk välluft måfte vi ick: deraf kånna, huru ho̊g och gُrofull bôre vi icke finna vår beftåmmelfe! Och, ledde af deffa ljufva főreftalliningar, fkulle vål någon ibland Er , af fruktan fo̊r mótande fvårighe ter, afftå från et få ådelt bemódande, och förtvifla under et få ârofullt arbete?"
"Sådane Ordens-Bro̊der fom J , redan utmårkte fôr kärlek til Dygd och Uplysning, beho̊fva vål inga ftarkare driffjâdrar at fortfara i derta låfvårda bemödande, ån dem kånflan af deffa egenfkapers varrde inger; men tillåten mig dock at med några nya anledningar, hämtade från befkaffenheten af vår nårvarande ftällning, fôka gifva en ny ftyrka åt Er ádla fórelats. J âren de fórfte medlemmarne af rvånne Samfund, fom förenat fig til Dygdens och Sanningens àra. Det kan icke vara Er obekant, huru mycket verlden fordrar af Er i denna egenfkap. Det år ge nom Ert upfórande vår Orden fkall vinna fin fơrnâmfta fyyka: hvilket vigrigt kall hvilar ej pả Er? Derigenom Akall långt bâttre, ån genom alla våra ftadgar och Ło̊rfattningar, vår ofkuld och renheren of våra affigter ådagalåggas, Derigenom fkall vårt Samfund vinna lika for tilvåxt fom glans och âra, Befliten Eder dả at fvara mot Allmånhetens billiga våntan och Edre Medbro̊ders hopp. Vifen at Sanning, Redligher, Åra och alla medborgerliga Dygder icke blott åro Eder kȧnde til namner, utan verkligen ftyra Edra forrerag. Blifve Dygden de hemligherer och Visheten de finnebilder, hvarigenom J ófvertriffen alla andra Ordnars medlemmar. Blifve detta Ert bemódande, och vâr Ordens E 2 fórfmädaren uphôja fin rôtt, hans butrerhe fo̊rfvagad mot vår dygd, fkall ărerfalla på ho nom, lik den trotfiga vågen ảterkaftad frat den fafta klippan i hatvers akóre; deffa an. fall fkola gifva en ny glans ảt vâr ftândag tigher, och vàra vảnner folala blifva lika mân ga, fom det gifves dygdige och ädelfinnade.
"Månge, ibland fornridens Phtofopher fynnerher, hafva fóreftallt fig er Samfund a endaft uplyfte och dygdige medlemmar, fom lifvade af nir fór ràtrvifa och allmânt vâl, och utmårkre genom enigher, laglydnad, ván fkap och fórtroligher, endaft lefde til hyar andres fâllhet och glådje, endaft fórljufvad hvarandras varelfe. Ljufva föreftállningar fórkjufande fållhetens målningar! Hvarfón har man under fà många fôrflurna fecler fà tângt efterfókr Er verkligher? Hvarfôre haf va 13 många framfaros ridehvarf endaft upvif exempel af et utflocknadt begår ril må̀nni fkors fâllhet? Hafva icke fóródelfer, våld famberer och grymherer foljit hvarandrat tan i fpairen? Mảnne icke i alla tider oenighet, fórakt fór lagar, och mifstroende medborgar! imellan herrikat, pà Samfunds-dygdernes och den goda ordningens bekoftnad? Och hvilks forgliga mâlningar at fromftalla! huru mân nikkor rafar făfom villddjur, utan kânfla och ömher fôr fina likar: huru magren och val-
det, fegrat, tyranniet, håmnden och raferiet blodfärgat jorden, och folkflagen fuckat i elande och fortryck. Men, fkole vi dà alrid fôrtvifla om mójligherén af fâllare tidehvarf? Skall verlden evigt blifva en fkideplats fôr våld, grymhet, raferi och oordningar af alla flag? Ar vål mánkkliga naruren ofórmógen at emotraga en fulikomligher, hvartil hon från bórjan varit ámnad, eller kanfke âro månnifkorna få fơrvånde, ar, kännande de medel fom bidraga til deras fallher, de likvál icke kunna tóka dem? Och den Gudomliga Ordningen fom var inlogd i naturen, fom ftyrde och ledde alt til fullkomligher och (allher, har den blifvir få forvänd, få mifsbrukad, lâ fo̊rftôrd, at man knappaft mer kan igenfinna des fpår? - Fâllom icke modet. Mårte folkflagens olyckor icke affkrâcka, utanl endaft tjina ofs ril raftelfe och undervisning. Stráfvom til en fullkomligher, få vårdig et fo̊rnufrigt våfende. Om åfven framgången ej ville kro̊na vårt bemödande, eger det icke fin urfákt i fjălfva det âdla och nytuiga af fóretagandet? Bór det icke fórvårfva ofs hvar råtufimnigs rackfamhet och hógaktning? Năr få månge gifvirs, fom på mânkligherens olyckor byggt fin rygtbarhet, bôra icke áfven de finnas, fom på des våt grunda fin odódligher? - Gån dả at fkơrda
de fridfanma lagrar, fom, vundne utan månfk
 fkråckelfens och beundrans vilda låffånge: men tackfamhetens och vördnadens ofkulds fulla offer! Gản at, genom Er kårlek til rátu vifa och allmånt vål, Er enigher, laglydnai vånfkap och förtrelighet, en gång göra fó verlden begripligt, at denna fällhet ej blo eger rum i en leende inbildnings ljufva fort ftállningar, utan verkligen i naturen kan genfinnas!" -

Derefter uplâftes Galiléi Drơm, Ófvet făttning, redan infơrd i Fórfta Hâfret; oct Straffets Lag, Ode; hvaraf vi vilje meddel fôljande Recenfion.

Efter anragande af den urgamla fatfen den vi likväl anfe fơr obevift, nåmligen: a i allmånher den Dygdige ifr olycklig, der laftfulle lycklig, ytrrar fig Fo̊rfattaren on månnifkans fâllhet och elânde:
"Skulle jag min nåfa dómma
efter nódens fylda mảtt;
Laften 1 kulle jag berómma, Dygden fkulle blitva brott; ty jag mindre fâllan fer
Laften gládjas
ån ar ofkuld lyckan finner, och fin lón i tiden vinner."
(Men:)
"Kanfke Han, fom fer det hela, finner denna delning rấtr; fer, at Dygden fkulle fela om hon funne lifvet lâtr."
Âr det då Gud, fom fánder pligor och Atraff? I fvarer på denna fråga, tro vi ofs hafya funnit urbrott af det ómafte bjerta.
"Sjalffe", herer det,

- "Tyrannens hjerta ro̊rs,
når förtrycktas jåmmer hơrs;
frukrade han ej at kroflas,
fkulle deras kådjor loffas."
Och Gud -
"Han, fom fjôlf befallt fơrlåta, fkulle Han djalf fâlla hâmndens domar offver fina kreatur, eller plåga ofkulden? Nej. Hvadan âro då mânnifkornas qual? Jo, de fôlja af viffa gerningar, "ligga inom laftens fkal", hvilket at bryta eller ej, beror af männifkan; Laften måtte fâledes altid to̊ra olycka med fig. Vi kunne ej fôrena derta, med hvad ofvanfóre âr anfơrdt, annorlunda, \&̊n at vi fkilje imellan verklig och inbillad Såther, verkliga och inbillade qual. Laftens barn kunna vara lyckliga: det år, de kunna ega hålla, 1kónhet, fnille, talanger, rikedomar, anfeende, magt; och deffa medel borga icke fallian fơr vâlluftens lâckrafte njurningar; men gifva ej verkelig Sållher; då Oikulden; då Dyg-
derna, da Samveters rilfridsfâllande vitnesbôrd, då kảnflan of eget várde hos dem faknas, tå måfte deras fa kallade Sallher flygta fór bvar blick rilbaka i deras fjat, eller fram at tiden och evigheren. Den dygdiges qual kan vara fvårt, men Ofkulden, Dygden, Samveret, Hopper - hvilken tro̊f ófvertrâffar deffas? Den dygdige vakar och blir vis af fit lidande; den laffulles lif afr en dróm, hvarifri̊n han aldrig vaknar til annat ån qual; fe där hvad Fórfaftaren fórftåtr med den fă kallade fallhet, fom Laftens barn någon gång njura: De ógonblick måfte vara fâ, då den vife dero̊fver afunnas.

Sedan gaf Ordföranden tilkånna at Hógtidligheten var flutad; hvarefrer Sillfkapet åtikiljdes.

Rattelfer:
Pag. 45 rad. 11 och 12 , fär: vidfträcktare krets i fambället. Lis: vidfräcktare eller infkränktare krets, \&c.

Pag. 57 fifta raden, fôro: da fôker han fig $\mathrm{fri}_{\mathrm{i}}$. Làs: dà fôker han göra fig fri.

## STOCKHOLM,

Tryckt i Kumblinska Tryckeriet, 1796.


[^0]:    *) Ur Spectator.

