# JOURNAL FÔR ALLMÁNNA UPLYSNINGEN OCH <br> SEDERNE. <br> utgifven af SÅLLSKAPET $F$. $B$. 

 TREDJE HAFTET, Tiden. Från Tyfkan,Ach han flyr, han flyr 1å haftig brular ej ftrỏmmen offver dånande branta klippan; Blixtens vågiga fart år Sköldpaddans krällande gång, mot des Aygt.

Ach han flyr, han flyr Och i. des fpår under qualen falla, fon höftliga löf, do̊dlige neder i grafvens natt.
3. Haftew

Ach han flyr, han Alyr Lất mig ej forglós kkåda des flygr, Min Gud! at han ej anklagar mig infór Din dom.

## TAL

Om Vitterhetens vailgörande verkan tií mánnifkors Uply sning, Forbuétring och - Lyckfalighet. *).

## Mine Herrar!

Bland de yrken, fom bidraga til månkliga hetens och fammanlefnadens båtnad, forrtjănar Vitterheten, utan motfägelfe, er utmérkt rum, Om vi blort paiminne ofs det fora åndamål hon åtyfrar, at på en gi̊ng uplyfa och fo̊rbåtrra, gagna och roa, blifver des fóretråde fâ fynbart, des inflytelfe på vârt
*) Vi formode, at detta Tal fkall of Láforen emottagas med lika bifall, fom det i Sallikapet F. B. blifvit aftớrdt; det tilhör icke ofs at berómma des Författare; vi ómke endaft, at han matte gifva ofs flera prof of fina infigter ech fit behagliga fátt at meddela dem.

Utgifvatne,
fligres vål få for, at vi omöjligen kunne vâgra hânne vår dyrkan. Ocktă har hon ifràn verldens fórfta alder forgfâllige blifvit ndlad och ridigr bragt til den grad af fullkomlighet, fom andre vetentkaper förft i fed. nare tider upårt. Egyptier och Eerurier kände vál redan til en del des vírde och fórrraffligher; men den áran at med |verklig frangảng hafva vinnlagt fig om Vitrerheren, torde vara Grekerne egenteligen förbehållen. Heal lom i fynnerhet bidrog til des fnabba framifeg ibland dem, var Friheren, och det utmárkta anfeende hvarmed man hedrade des idkare. Vittra Talangen vårderades framfôr alla andra. Skaldens fpråk anfågs för ijålfve Gudarnes, och Solon och Lycurgus förfartade fina Lagor pà vers, för ar gifva dem få mycket ftörre anfeende ibland Folker, De upmuntringar Vitterheren tilfkyndade fine dyrkare, voro ock fvarande emot des fanna varede, Stoder upreftes affven fả vall àt Skalden, fom àt hjelten, och Vitterheten var en lika laker våg til odōdligher, fom Tapperheren. Homerus egde efter dóden et få lyfande anfeende, at Greklands melt blomftrande Stater rviftade om den áran, at râknas fór hans Fì. dernesland. Pindarus åtnjót, afven under fin lefnad, de meft fmickrande hedersbevisningar. Af de offer och gifvor iom framburos vỏrdades lânnge efrer hans dód, och fjalfve Alexander bar den aktning fór hans minne, at han, vid ódelơggander af der årófrade Theba, utryckeligen befalte, at det hus, dår Pindarus var to̊dd, fkuile Ikonas fôr den allmánna fóro̊dellen, - Med Skaldekonften delade Våtraligheten et nåftan lika anteende. Vâltalare hade gemenligen er oinfkrånkt vålde ©ifver Folkers hjårran. Deras hufvudfak var altid at fo̊rfagta Friheren och ar upriana Folker til et tappert motftånd, få ofta några fórto̊k gjordes emot des fjallffi̊ndigher. Ockfà buro tyrannerne lảdan farhåga fôr deffe Frihetens förefpråkare, at Pbilippus, då han ville lågga Grekeland under fit vąlde, ©́penhjârrigt tilfod, at han mer fruktade Demo. flbenis tunga, ån hela Grekelands fórenade hårar. - Så långe Friheten egde beftând, blomAtrade ock Vitterheten; men då den fôrra förfvann, förlorade ock den fodnare fin aktning och fit vårde. Den manliga ftyrka, fom fordom uimårkre Grekernes Vitterhers arbeten, forvandlades i fmicker och meningslofa granlâter, och Sång-Gudinnorna, af forg òfver fit mifsude, lemnade fin fofterbygd och fökte en friftà i Rom. De blefvo väl hår emortagna; men bemöttes ej med all den aktning, fom de en tid egti Grekeland. Man anfăg dem i bơrjan lâfom flygtande fråmlingar.2
hvilka man trodde fig ej bóra neka hemvift och befkydd. Romarnes krigs - och herrikningslyftnad hade lánge en fynbar öfvervigt òfver deras kårlek til der Skóna. Håraf kom den råhet i deras feder och lefnadsfâtt, fom utmárkte dem, ånda til den tidepunct, då de bórjade hämta en fundare ímak ur Grekernes fkrifter, och raga deras mafterftycken i Vitterher och fria konfter til fin efterlyn. En lycklig verkan af deras bemódande vifade fig Insrr. Vildheren i deras lynne och grofheren i deras feder och umgängslåtr mildrades med Vitţerhetens tilvåxt, och Rom egde, kort före och under Augufti tid, lika anfeende fôr fin beletvenher och fina Snillen, forn fór fine Hjeltar. Men ockfå hảr hade Vitterheren lika ofde med Friheten. Med deras gemenfamma förfall, aftynade efter hand den ftyrka i 1 jålen, den hóghet i tånkefätt, den kîrlek fór der fanna och fkòna, fom, under Romerfka Folkers Frihers och vålmagts tid, utgjorde des ypperfta förtjónift. Nu upkom det mo̊rker och barbari, fom ófver Tio Secler ófverfvâmmade alla Europas Folknag, och fom ej fo̊rfvann förr, än Grekers och Romares arberen i Vetenfkaperne, Skaldekonften och Våltaligheten åter framtrâdde i ljufer. Genom den uplysning och fmak man derur håmtade, fkingrades ímåningom vidfke.

$$
\text { F } 3
$$

pelfen, månnikko förftånder fick en ny odling, den barbarifka grymhet, fom under medeliden få djupt fôrnedrade månnifko-flaggrer, fôrfvann fôr de o̊mare kf̂nflor Vitterheren våckre i (jaflen, och mildare feder blefva en följd af denna Foirftandets uplysning och Hjarrats fôrádling.

Men, M. H. jag torde redan hafva rróstaf eder upmårkfamher, innan jag âonu hunnit adagalägga hvart jag fyftar med deffa anmärkningar. Min affigt âr ej at framftalla ep målning af Vitterherens óden. Et fóretag, fon jag anfer vida ófver mina infligrer och lemnar ât en lyckligare Förfartare. Mit ändamål har blott varit, at vila $i$ hvad várde hon i alla tider varit, iffen hos de mágrigafte folkflag, och den ftora inflyielfe hon altid traft till mínklighetens båtnad, fôr at derigenom fả anledning at några ógonblick tala om

Vitterhetens valgórande verkan til mannifkors Uplysning, Förbättring och Lyckfa. lighet.

Mánnifkan hade knapt fôrr blifvit et mal fơr ufelheren, ân hoh inom fig uptäckre några fórmógenheter, hvilka Skaparen hos hänne nedlagt, til lindring i hånnes olycka. Sedan hon fórlorat ofkulden och lyckfaligheten, tokke hon at forrnója fin inbildningskraft med deras bild, och âtminftone gôra fig begrepp
om den fâllher, hon nôdgades takna i njurningen. Det rryckande behofver, den bekymmerfama omtanken, det mödofama arbeter, voro mindre ftraff fơr hånne, nâr hon upmurrrades til râlamod af en finnrik dikt, eller af en intagande målning bevektes at sifka fórnójfamheren. - Dygden blef mer rerande, når hon icke endaft vifade fig under fkyldigherens, wan ock under behagens. drâgr. Hon fick flere tilbedjare bland månnifkohopen, då hon framftaldes trafom beledfagad af noje och lyckfaligher. M\&́nfklighe. ten fórádlades genom egna förmógenherer, och de ófningar hvarigenom defla odtades, fingo namn af Humanitatis Studia, hvilket namo de äfven förjånre, genom deras fynbara verkan til vårt flăgtes vât, fom altid fkall fkydda dem för det ódet at komma i förgåtenliet och fórakt. Likafom verenkaperne upfteg Vitterberen imåningom, ifrån enz ringa borjan it det anfeende, fom den redan hos fornâldren egde; och i en mer uplyft tid har den fâ bibehâtlit fir vårde, at de meft uplyfta Folkflag nu go̊ra fig âra af at râfla med hvarandra om företrädet deri, Ja! hảnnes meft uplyfte fiende *) har med fina anfall endaft lemnat bevis, at han, utan hännes birráde, varit ur ffånd at lyla pà des bekoftnad. E 4
*) J. J. Rouffeau.

De fớrmåner Vitterheten medför til fine redlige idkares uplysning, âro af hógfta vigt. Hon ikårper fórftånder, uplifvar inbildnings. kraften och riktar minnet med en mängd of kunkaper, utom hvilka man hvarken i Guddomliga eller månkliga verenfkaper kan ófverftiga det medelmåttiga. Jag fkulle blotr mifskånna eder àrfarenher och edra tânkefåtr, M. H.! om jag trodde mig behófva at bevifa denna fanning.

Hvarigenom hafva vål de lárdoms ljus, hvaraf vår tid kan fkryta, hunnit en fâ anfenlig hơjd i kunkkaper? På hvad tått hafva: de blifvit få fôrtjånte af de ho̊gre verenfka. perne? Huru lårde de at gifva dem lå mycken grundligher, och med grundligheten lå mycket behag? Var det vál derigenom, at de ur en mängd af compendier, famlade och öfverhopade mionet med hårar af toma och torra reglor och grundlatifer? Eller var det derigenom, at de förfkaffade fig en noga kånnedom af forntidens hâfder, larde kảnna de gamles fpråk, feder och tånkefärt, uplókte mönfler, là vâl i bunden fom obunden vålralighet, och genom oförtruten ldsning fådade fmaken genom en fri efterfolljd, och gjorde både fildres och nyares vett, behagligheter och fnille til deras egna? Jag lemnar utflaget at eder egen urfkiljning, M; H.; ófvertygad at det blir uil Vitterhetens fơrmẳ.

Det êr fant, man fôrrjånar ej namn af vitter, mer än uplyft, endaft genom urágen lasning och kall konft, Dertil forüras Snille, en vils eld, ftyrka och verkfambet i fjálen, fom altid uplifvar mannifkor til fora forretag. Men hvad förmår det lyckligafte Snille, utan handledning, odling och konftens biträde? Naturen, ehuru fórtrâfllig; hvad kan den alftra, om hon icke af vetenfkaperne bildas, om hon ej förfes med förråd af vackra och nyriga tankar, om hon ej underfódes if lyckliga utryck och prydes med lifliga målningar? Ảr det vål mójligt at tánka fant, mảggfaldigt och fkont, at lifigt och kort uttrycka fina tankar? - Eller fr man fkicklig at làra, behaga och rơra, om man ej fórvárfvat fig en god fmak och fórråd pà nyttiga fanningar? Fo̊rmåner - fom endaft Vitterheten fkänker ofs.

Men âr hon endaft I derta affeende vårdig vår dyrkan? Vinner hon blort derigenom vår högaktning, at hon $i$ forrtander utfår fro̊n til en rik fkörd, utan at fórâdla hjårrat: at hon lâr ofs tånka rigtigr, hógr och édelt, uran ar leda våra begãr til der goda, vackra och hóga, utan at bója ofs til kárlek och vórdnad fór Sanningen ach Dygden? Lå vara at Vitterheren blott ftådade for fitander, at hon blott tjånte til et angenàmt tidsfórdrif i

$$
\text { F } 5
$$

enfligheren - hon vore dock redan beråttigad til fine idkares, fine siflkares rackfamhet och årkanila. Men M. H, ! om jag ock fóker vifa, tå långe eder tålamod och min infkrânkta fórmåga medgifver, at hon iefven bidrager til hjôrtats och federnes fôrbârtring; få eger hon ju en dubbel rátt it et af de ypperfta rummen blạnd mínfkliga yiken.

Når man troget idkar Vitterheren, yinner man en vils fin och sáker kånfla af alt, fom i Snillefkrifter, få vå i färkilda tankar, fom i det hela âr rigtigt, fant och fkönt, famt â andra fidan af alt fom âr felog. tigt, mait, låge och onaturligr. Denna kânfla, lom vi med et ord kalle Smak, medfor i fórra håndelfen et invärtes nóje, men i den fednare et hemlige milsnóje, och blir ofs genom vanan fă naturlig, at vi rôje den ej allenaft i våra Arbeten, utan ock i famtal och umgånge. Des verkan infkrenkes ej blott inom vårt látt at tänka, den utbreder fig ófver hela vår varelfe. Lik en trogen Handledare vakar den offver alla våra handlingar, och lâr ofs ofórmârkt båfta fâtret at fullgơra våra fkyldigherer.
4 Föreftállom of en Vitterherens Vån, fom 18 fer de ypperfle Foirfattares Arberen, fom Ifler dem med kânfla. Han uptåcker aj allenaft Inart det rigtiga, det fanna och fkó:
na, utan det ingå ffiven $i$ hans ke̊nflor, i famma mon, fom den behagliga goftsit, de lifiga bilder hyarunder det framftâlles, inraga och förkjula honom. De fora efrerdömen at männifko-kärlek, ómhet, bjâltemod, medborgerligr nit, rackfamher och ir ra , fom i Suillefkriftet målas, göra iniryck på hans hjarria, i famma mon, fom han finner deffa -dygder, genom en lycklig föreftâllning, intagande. Föreftallom ofs, fáger jug, en Man, fom få idkar Vitterheten, och dómmom fedan om verkningarne of hans flit endaft ftadna inom forrftånder, eller om de ej tillika fpridas i hans tánkefâtt och feder. Monne den, fom vål kånner Dygdens vårde, VånAkapens behag, Religionens heligher; fom rórdes of det ftâllet dár ómhet, och medlidande affkildras, form få ofta kånt fin Sjål up. eldas af höga.efierdómen och drifvas til deras efterfóljd - monne den kan blifva en otackfain Medborgare, en hård Husfader, en otidig Make, en rrolo̊s Vån, en obillig Domare, en belvärlig Umgångesman, en kall och overkfam Åkådare af fine likars nöd?

Det var Vitterheten, fom uplifvade och goorde Cicero fegrande, när han i. Rom anklagade Fo̊rrådaren, eller talade ril ofkuldens fórfvar. Hon gagnade honom nâr han ryckte fit Fådernesland ifri̊n brâdden af des under. gång, når han dämpade den Eld en brotullig

Skara uptåndt, när han fkipade enfkildes raftt och afgjorde Rikens óden. - Den goda fmak, fom fegrade $i$ hans $\mathrm{Tal}_{\text {, }}$ röjdes àfven $i$ hans umgånge och framlyfer i hans bref.

Samma kånfla af månklighet, fom eldar den yngre Plinius तtar han hos Trajanus bónfaller för fine vånner, för ock hans penna, då han beder fơr den betryckta Chriftenheten.

Jag nekar ej at månnifkor finnas; fom kunna tffla med andra i fmak, fkick och feder, utan at hafva anvåndt fin fid på Vitterheren. Det afr ej heller min tanke, at den, fom med begårelle lafer alt, fom kan gifva anfeende af lârdom, altid fórtjånar at anfes fơr vitter. En annan, fom låft viđ̉a mindre, men med urval och granfkning, eller genom umgånge med de lårde, ofo̊rmârkt fkỏrdat frugterna af deras móda och infigter, har of. ta ur Vitterheten håmtat mer fôda för fina kånflor, fit hjerta och fina feder, ån den fórre.

Jag vågar áfven tro, at en Roufseau, en Thomas, en Gefsner och flera lika lyckliga Snillen, verka mer til uplysning och forrbǻrtring hos en upmårkfam Làfare, \&̊ fioflfve den fore Grotius eller den rygtbare Puffendorff hos dem, fom endaft lăla fôr at hafva láft, eller ock fór at lyfa med fin belåfenher.

Saledes kan en Hjeltedigt, en Tragedie, en Comedie eller en Roman, fom målar dyg-
den med des behagliga forger, men framftâller laften på en fórakulig fida, góra hịârtat känfofulle fór goda intryck och upmårkfamhet på egna fel.

Men om Vitterheren har en $1 \begin{aligned} & \text { a } \\ & \text { betydlig }\end{aligned}$ inflytelfe på hjărrat och federne, hvarifrån, frågar man, kommer di̊, at ibland vittert folk finnas få månge ohơflade, rrârgirige, ho̊gmodige, tå månge Pedanter? Det hånder ju, fåger man, at månge, fom man med ratta lemmar et utmârkt rum bland de lärde, genom bitterhet i fina Skrifter, och et ofórfonlige hat mot likar af olika tånkelâtt, ohelga feder och fmak, Jag måfte medgifva M. H. at denna fórvirelie ftundom eger grund - Den vanhedrar Vitterhetens Idkare, men, uran at fkada Vitrerherens fmak. Jag tillágger hânne ej et få fo̊rkjufande vålde, fom fkulle górz hânnes dyrkare, àfven emor deras vilja, dygdige, eller omfkapa hvart nedrigt hjarta til er godt. Feler ligger hos dem fjälfve och kantke meft deri, at de uraktlàra at anvánda fin talang i fammanlefnaden. Hárigenom blifva de likfom fråmlingar pà Verlds.Theatern, dår de med få mycken ofkicklighet fpela fin rôle. Fruktan at fynas Pedanter gör ofta at de blifva det.

Så oftridigt det àr at umgånge, utan infigrer och fmak, endaft ger ofs ytan af anftändighet, få äfgjordt tyckes det ock vara,
at friak i tankar och begrepp, da den ej i fammanlefnaden anvåndes til uro̊fning af anftädigherens lagar, aldrig framikaffar belefvadt Folk. Lika lâtr frt det ock at finna, hvarföre de, fom helgat fin tid àt vitrra yrken, jämre et upodiadr fnille, ofra bibehålla et oförbátrradt hią̈rra och genom fina lafter blifva mấnfklighetens vanåra, i ftället at vara des ljus. De odla Sniller, de ftåda Smaken, de fkärpa Fórftåndet och upfylla minner, endaft för laga affigter, och fóka antingen at blott tadla, eller ock lyfa på andres bekoffnad. De belóna fin flit med hógmod och anfe fig fislfva ftore derigenom, at de forrakra andre. Verenfkaper och Vitterhet alftra aldrig de fo̊rdârfvade teder, fom vi igenkânne hos månge ibland deras idkare; kállan deril bór fökas i deras fo̊rvända bruk - Vitnar icke árfarenheren, at månge genom et laftbart lefverne vanhedra Religionens heligafe Sanningar, fom deras förfånd fullkomligen fattat och ke̊nner. Men hvem fkulle vål vara nog ordtuvis, at för desfas lafter anklaga en Religion, form af all mânfklig kurfkap är den meft vålgotrande, och eger den heligafte râtt til mânnifkors dyrkan, Nâr jag fåledes y-kar, at Vitterheren uplyfer vårt förftånd, fôrbätrrar vår vilja nch våra feder, få talar jag endaft om des râtra och -vårdigí bruk, Hon ópnar hjårtat fór ådla kânflor
och bojer viljan til det goda, under det hon ókar văra kunkkaper.

At fórivaga defsa Sanningar framftaller man en girig Seneca, fom fkrifvit fâ fôrtrâfligt om Rikedomars fộrakt. Jag vil medgifva at han hafe derra fel - Men jag är fullt ôtvertygad, at han haft det i längt högre grad eller åminftone utófvat det pả et långt nedrigare lâtt, utan de kunlkaper han egde.

Cicero, Roms vittrafte Medborgare, tadlds för ârelyftnad och hógmod. Man påftår at hans äregirighet var lika ftor fom hans inille, hans högmod lika grånslo̊̂t fom hans lârdom. Defsa befkylningar, ehuru ófverdrifna, torde icke vara utan all grund. Men nár man gjort fà många ftorverk fom Cicero, når man upniffrat få mycket fơr fit Fädernesland fom han; nâr man fkrifvit fả förtrafflige form han; fâ mycket gagnat månokligheten fom han; 1 à blir ârelyftnaden et förlâtligt, jag hade få nár fagt, at luflige fel. Om vi med nogher granfke de älderdamens Akrifter, fom förgångelfen ©konat til vår tid, fune vi ófver alt Vitrerheten fórenad med de Dygder, fom göra månkligheren heder och Cammanlefnaden angenâm. Der var hon' fom alitrade Athens intagande feder. Med hånne kom Belefveher och Foikivert til Rom. Knapt vilade hon fig hos er Folk.
fơrån hon, fifkad af de kloke, och fmånino gom antagen af hopen, iptidde fina behag i det allmánna lefverner, och, ledan hon riktat fôrftånder med fina fkatter, förådlade hon àtven Folikers bôjelfer och feder.

Frankrike var före Frans den forrtes tid, lika vildt fom vàr Nord vid famma tid. Han gaf Nationen fmak for Vitterher, och grundlade cierigenom der förerrăde framfór andra Folkflag, fom det ànnu eger och i framtiden Jär bibehålla.

Men hvarfóre defsa bevis til Vitterhetens fórfvar? Hon behófver ej mit fórord ibland fine trognafte vånner. Egen årfarenhet, mine Herrar! lăr báft ơfvertyga Eder, at hon i enfligheren är er ljuft Sâllfkap, i morgången en Vå̃n, fom fkånker ofs tro̊ft. I medgången fätrer hon ofs i ftånd at med dubbel välluft njura vår lycka, och ầr vid alla tilfallen et forrå̀d af fôrnújelfe, fom aldrig tómes. Hon f̂r få mycket angelăgnare, fom vi , uran hånoes dyrkan, aldrig med framgång kunne upoffra vår tid àt Visheren; få mycket dyrbarare, fom hon på en gång odlar förftåndet, förbåtrrar hjårrat, gör våra òden drågligare och månkliga lifver tâlt,

## Om Socratis Dod, af Thomas.

EStad i Grekland beftalte en Stod af en namnkunnig konftnår, med friher at $\mathrm{fjål}$ válja fit âme.

Jag tånker ej go̊ra någon kåmpe, fade han, fadane har Grekland nog, och jag fóredrager Dygden för ftyrkan. Jag gôr ej någon fridsman, denna fôrtjănft är fơr almàn; hvart år dó rulenderals mânnifkor för Fäderneslandet, Jag gör ingen af Edre fordne tyranner; heldre nedflår jag deras ftođer. Jag fkulle vål kunna föreftälla någon of Edre Gudar; men de upfylla redan Templen, och fór at hos Eder underhålla vórdnaden för Gudarne, i brift af ftoder, betrakten endaft Himlarne! Hår afbróts han af Folker, Könftnâr! hvad tånker du då go̊ra? frigade de, och han fvarade: det meft falllynta pả jorden; en månnika fom upoffrar fit lif for Sanningen, och han afbildade Socrates dóende. Utan tvifuel var Plato, då han forfatrade fina famtal, intagen af famma beundran för Socrates. Han hade varit hans lărjunge och vån. Han hade lett honom fläpas i bojor, Han hade letr gifret tilredas, och vidfkepelfen taga bígaren ur afundens händer, fơr at o̊fverlảmna den til hans måftare, Sedermera hade han varit vitne til de
ovanliga årebetygelfer man gjorde hans min. ne, Han hade fetr Athenienierne, derta flygtiga, grymms och lattrǒrda folk, fom, ömfom vildr ech ómfom káuflofolt, håmnades hans död, fedan de fjálfve låtir honom förgås; han hade kunnat i Athen omfamna Socratis ftod, upreft enligr Stadens fórordnande, kan. hånda på famma ftålle, dår man pålade honom de kädjor, hvarmed han fórdes til dóden. Upfyld fä vall af Allmånherens beundran, fom fin egen, ville han afven bidraga til fin lårares ärs, genom at fóreviga honom; och upoffrade derföre náftan alla fina arbeten til hans beróm.

Aldrig kunde någon vara fkickligare och vărdigare at tala til Socratis làf. Ofta har man angripit Plato fom Philofoph, altid har man beundrat honom fåtom fkribent. Under det Plato berjånte fig af verldens vackrafte Ipråk, ók'ade han ânnu des fkónher; der fynes lika fom han på nâra bâll betraktar och fkg̊dat den eviga fkönheten, hvarom han ouphórligt talar, och låfom han igenom djupr begrandande hade ôfverforr den i fina Okrifter. Den lifvar hans bildrika ftyl, den urmärker fig i alla hans rankar, och ger intagande behag åt ljuden fom fkola uttrycka dem. Ofta gifver det hans Skrifter denna Himmelfka Srämpel, form Grekifke Konftnårerne gåfvo fine Guddomligherer. Det
ir naigot ftort och vigtigt i hans utryck, lika fom i Varicanens Apollo och den Olympifke Jupiter of Phidias, Och han tyekes uphöja fig med lamma ftillher fom Himlarne. Man fkulle kunna figga, at han hade der Himmelfka Språk hvarom forntiden talar. Hans fkrifart i̊r aldrig håfrig, aldrig aftynande. Såfom lånkarne $i$ en kadja fôlja rankarne $\mathrm{p}^{2}$ hvarandra, orden, fom utgo̊ra meningarne, meningarne fom fammanfâtra talet, alt vifar fig i lammanhang, och utveklar fig med Inabbhet och ordning; lika fom en vâl indelad hâr, hvilken âr hvarken brådkande eller finfädig, oeh i hvilken hvarends man rớr fig med jåmna feg, för at med förenad Styrka befordra findamåler.

Man ver at i alla Platos arberen, år det Socratis rankefâtr, fom leda ril Sanningen. Socrates bibehaller fig altid: denfumme offver alt, har han fit eget fâtt at góra flutfarfer; des inledningar, des förfrågningar firo Inaror och omivep, i hvilka han inveklar fin vederpart, fơr at komma honom fjalf at updaga fanningen fom han beftrider. Med et ord: man kan anfe alla Platos Samtal tilfamman, falom er forge fel forrfattade til hans Miftares heder. I hvar Scene ir der So* crates fom yrkar Moralen; och utveklingen å giftbagaren.

De tre Samtal fom innefatra detta, firo verkeliga âreminnen utan at kallas der; hvilka få mycket fnarare upvåcka vârt deltagande, fom de åro i fell verkfanhet, Af et utdrag kan man vál icke dómma om Platos ftil och vátraligher, men man kan åminftone lâra kánna Socratis Moralifka Caractere, Aldrig har man haft nâgon vackrare, fedan belefvade Folkllag börjat tala om dygder, under brottens utöfvande.

Det förfa af defsa tre talen, år hans fórfvar inför Domfolen. Man föreftalle fig en 70 års Man , fom alid varit dygdig och rátrvis, bvilken nu fynes fórfta gẳngen fór Kåten. Ofơrlagd och okonflad fôr fine Domare, pà famma fâtr fom i fina vanliga förråtrningar, fórfmâdde han våltaligherens konftgrep och fåfångliga birräde, ej erkän. nande annan vältaligher àn Sanningen, fo̊rfäkrande at tala des Språk til fifta ogonblicker; ban alade fine Domare, med alderns och vâlviljans myndigher, at underfóka des Tal, emedan detta tilhơrde dem, áfven fom honom at fäga Sanningen. Han yutrade fig om fine anklagare, utan bitterhet och utan törakt; utan at bekymra fig om fit ode, antingen han fkulle dómas eller frikånnas; öfyerlemnande til Almagten at fyra utgången, och råttfirdigande fig genom lydnad fôr Lagen. Si̊dan fynes Socrates vid intro̊det.

Des fvar på anklagelferna är fullt af enfald och ftyrka. Han talar fom Ofkulden bór tiltala fmädelfen, och Visheten vidfkepelfen.

Slutigen vifar han, hvad fom âr uphofvet och urfprunget til de emor honom utfpridda rygren. Det afr emedan han ej vo̊rdat månnifkornas fvagheter och lafter, i fynnerhet hos viffe betydande Mån: fe här hans brort. Om han dor, fr det icke hans anklagare fom fkola fórorlaka honom dóden, De ăro endaft hatets verktyg; hans Mördare firo fmådelfen och afunden.

Det var bruker, at de anklagade togo fin tilflyge til bo̊ner och tårar, lăto fina Barn famt Vånner och Slågtingar vifa fig, fôr at århålla genom medlidande hvad de ej altid kunde vinna genom râttvilan. Áfven jag, 1åger Socrates, är icke utan Alagt; jag har tre Söner hvaraf en hunnit öfver barndomen, men de bágge andre behöfva ânnu fin Fa ders hjaslp. Icke deftomindre $\mathbf{i k a l l}$ jag ej vifa nägon af dem, fôr at róra eder: och jag go̊r det hvarken af fo̊rakt eller hógmod. Sảdana kânflor funno aldrig inrymme i Socratis hjårta; utan hans domares heder, fả vål fom hans egen och det Almånnas, förbjöde honom at gifva et lådant exempel, i fynnerhet vid hans alder och med det namnet han bar; ty, fade han, detta namn må vara fórG 3

## 94

tyånt eller icke, få âr man ofvertygad at Socrates âr o̊fver vanliga mânnikkor; et fådant fórnedrande kan icke annat ân vanhedra bàde den anklogande fom rillàrer fig der, och domaren fom tål der. Fór öfrigt, âr det vát tillaiet, figger Socrates, at bơnfalla hos fin domare? Man bo̊r uply fa, men ieke beveka honom. Domaren đ̊r icke fatt fôr at góra nåd; han år fatt fôr at dóma cfrer lagen. Landsmån, Athenienfer! fade han ul dem, fordren då icke af mig, der fom of hvarken hederligt eller enligt helighieten och rattvifan. Kommen ihog eder ed, afkumen min dom efter det fom meft ófverenstâmmer med eder och min fôrdel.

Socrates tyftnar. - Domrarne upftiga fơr at famla rölterna; och han àr dómd til döden, Han återtager order med famma lugn fom förut. J hafven dómt mig til dóden, jag fírlảter eder det; jag väntade det, och jag fôrundrar mig mer ófver, at dirr âro fả många röfter för min befrielfe: O Arhenienfer! $\bar{J}$ hafven gifvit et evigt varande âmne it dem, fom vilja tadla Athen. Man fkall fórebrà det at hafva dödar Socrates, fom var en Vis: ty fór at fá råtrighet at tadia eder, fkall man gifva mig detta namn, lom jag icke fôrtjànar. Om J haden våntat någon tid, fkulle jag hatva dödt utan athens vanheder; berrak-


## 95

ten min ålder, jag hör knappaft til detta litver, och rór redaa vid grafven.

Socrates forifar: han talar med ftillhet til fine domare. Han målar det nójet, at i en annan verld famtala med alla riders fore Mann, med dem hvilke fom han, varit offer for oråtrvilan; han onfkar at hans barn måtte en gång dö făfom deras Far, om de ŝfven hafva den lyckan ar fórolåmpa en Anitus genom deras dygd. Han flutade tala med defís hồga och enkla orden: nu âr det tid at vi bortză, jig för at dó och J fo̊r at lefva; hvilken af deffa två faker fkall vara den bã̀fta? Gudarne allena vera der, men ingen dödlig.

Sådant år detta Platos fo̊rfta ral, hvareft han urveklar Socratis fjall; dår råder en angenåm och âdel vâltalighet, dygdens få̀ndagtighet, vo̊rdnad forr Guddomligheren och fig fjălf, Socrates råtufårdigar fig, talande med fine fiender och Arhenienferne. Der for den Vife fom gifver fkât til alt, och talar med friden inom fig til dem, fom forrdormma ho. nom.

I det andra talet forrbytes Scenen: Soorates år i fângelfet, och han fofver. Criton
nolkas, berraktar den gamle, och faller iförundran öfver denna djupa fômn. Han fruktar at oroa honom, och han våntar. Socrates vaknar. Criton gifver honorn tilkînna, at det ar på morgondagen fom han âr dómd at dö; fom Gud behagar, fäger Socrates. Då beivår hans vån honom at frâlfa fig, underrâtrar honom at han vunnit vakten, at alt är fardigt, och at det beror endaft af honom at fôijande natt fijåla fig undan fiase fôrfôljare.

Socrates, med famma ftillher fom den hvilken dömmer en frámmande fâk, underfóker om han bór fly eller blifva qvar. Min vån Criton, läger han, der gifves icke mer ăn ett rătrefnôre, Rättvifan. Så långe jag lefvat, har jag altid lydt den. Ånnu år jag den (amme: mis óde ofr fóro̊ndradt, mina grundfater åro det icke, Lät of underlo̊ka, och om vi icke finne några bâttre, fâ ver du at jag aldrig viker ifrån dem jag hitintils altid följt; icke en gång om ân et helt folkflag forreftalde mig fatrigom, bojor och dỏ. den fâfom hotande fpöken, Derpả fkärkkàdar han frågan, och under(o̊ker om det år tillảtet at vara lagen olydig, för at undvika dóden.

Pà en gång fóreftatller han fig Lagen i perion, och forrutatter at i lamma ogna-
blick han fâtrer foten utom fingelfet för at fly, vifar fig Lagen, och tilralar honom: Socrates, hvad gör du? Huru kan du vara okunnig om, at du kullkaftar Fåderneslandets lagar? Tror du at en Star kan ega beftånd, om de almånna domfluren icke hade mer ftyrka, om hvad medborgare kunde bryta dem efter behag? Om Fåderneslandet förtórnar dig genom en orättvis dom, eger du derfóre rått at fkada derfamma? Du âr Fofterlandet fkyldig din fódelfe, fffen fom din Faders, och de helgade band fom forrenade dina forrsildrar, hafva gifvit dig dagen. Din upfoftran, dit lif, din fjall, alt rilho̊r det famma, Du âr des fon och des lifegen. Det må väpna emot dig bódlar, flå dig i jârn, fânda dig i flagtningar fơr at fåras och dó, $i$ alla håndelfer air det din fkyldighet at lyda, Fly eller $\delta$ fvergifva fit anbefalta ftâlle âr er brott, vare fig infôr râtten, i făngelferna eller på ftridstålcet; öfver alt äro Fâderneslandets lagar heliga: en medborgare fom uphảfver dem år brotrlligare än den, fom âr våpnad emot fin fader. Lagen fortfar: det 1kulle låtá vâl, at hòra Socrates berâtta under hvilken lójlig forkladning han flytt ur fit făngelfe! och om man frågade honom huru han, fåfom redan på grafvens brådd, med få dagar ófriga at tilbringa hár på jorden, kunnat taga dee G 5

## 88

beflur, at genom en veklig kírlek til lifvet framflapa fig det arrerftâende af fin alderdom i nesligher, efier at hafva brutit fit lands lagar, hoad fkulle han dà Ivara? O Socrates, ofra Akulle du få hơra fâdant, fom du då måfte rodna fóre. År det vál fór dina barn fom du vil lefva? Dina barn! Ach har du icke vănner? Socrates, lât ôfvertala dig och fôreärag hvarken dina barn, eller dit lif ellex hvad det mả vara, fór râttvifan.

Criton gifver vika, Han beundrade Socrates, fom flutar med at Kga honom: låtom ofs fưlja hvart Gud hâlt fôr ofs,

Det tredje talet, fom år mer almånt kåndé ån de bågge fóregående, à det fom nămnes efrer Phedon, ach innchåller beråttelfen om Socratis forflảllande pà fir ytrerfta, och om hans dód. Det âr et af fornålderns rygiba. rafte arberen. Cicero fager, at han aldrig kunnat $188 f a$ det, utan at urgjuta tårar, Och Cato, dả han fkulle dó, låfte det två gånger igenom, for ar ftadfâfla hos fig begrep pet om adỏdligheren. Jog vàgar fága, at intet freminne, hvarken af forntidens eller de nyares, kan framvila nágot 1 å ftort $i$ fina mallningar. En rátivis månnifkas dơd ár et fiogt âmne, utan năgon vidare tillaggning; men om den är undertryckt, om forvillelien
fläpar Sanningen til döden, om den Dygdige undergår brotters plảgor, om vid des dód endaft Gud och nagre vånner omgifva honom, om han icke desmindre gifver hatet fin forlåtelfe, om han med ftillher uplyfren fina blickar til Himmelen från fångelfers mórka boning dăr han do̊r, om, då han fkall öfvergifva männifkorna, han đ́nnu anvânder fina återftaende ōgonblick til fin uplysnings om ändreligen, då han ej mer är til, der icke âr han, utan den brouslige fom fordómt honom, fom fynes, olycklig; dà känner jag ej något fórre fóremål i naturen: och tådant âr der Akåcelpel fom Plato vifar ofs, når han befkrifver Socratis dód. Han fórbinder dermed alla de omftándigheter, fom gitva et närmare delragande åt en hógridlig och lyfande dód, hvaraf deffe åter vinna fit anfeende. Lát ofs fólja Socrates ril flutet af des lefnad, laft ofs icke forrlora en enda af des róreller, ej et enda af des otd. Lát ofs fe honom, ni̊r hans tvånne barn vila fig; når han förklarar fin yuterfa vilja rórande fit hus; når hans vånner med fafa fe folen lykta fit lopp, fom haftar at do̊lja fig bakom bergen; nair den olycklige bágaren kommer. Huru han, innan den emottages, anropar Him. melen at fórlåna honom biftảnd och nåd; i det ógonblicket då han dricker hóres hans vånners klagorop; han fórebrår dem deras
fvaghet med en intagande ftillher. Den upftigande dóden fôrftelnar honom fmåningom. Slafven rór des fótrer, hvilka redan áro kånflolöfa, hans fifta ord hòres, och han torrfvinner midr ibland fine vånner. Til detta Athen, fom nu beherrfkas af et ohoffladt folkflag, refer forfkaren ânnu i dag, fôr at betrakta de of tiden och hofndelfernas omfkiften fo̊rforrda tempel: någon kroffad pelare fâter hela hans upmårkfambei. Jag fór min del ville änfka, at tiden hade fkonat-fângelfee dår Socrates dog, iftallet fôr det fom återftảr af Minervas rempel. Jag ville at man på den fvarta oforadlade ftenen hade inhuggit: hâr tog han bâgaren: dår vallfignade han flafven fom gaf honom den: fe hår ftasller dâr han tog fifta andedraigren. Man fkulle komma hoptals at beföka denna helgade minnesvård. Man fkulle ej kunne ingà dăr, utan at intagas af en helig vördnad; och alle med mod och ftyrka $i$ fjalen, Ikulle vid åtynen hâraf kânna fig ånnu mera uplyfte. Hiftorien låger ofs, at på fâdant fätt rôrdes Alexander vid Achillis graf, osh Cafar, di̊ han intagit Egypien, berraktade hånryckt Aloxanders minnesvård under en djup tyitnad. I ftaller fôr denna minnesvărd fom forrfvunnit, hafve vi åtminftone Piatos Ikrifter fom fkola blifva odo̊dlige. Det ift för mig en förno̊jande tanke, at tro
det de fom dómde Socrates til döden, hafva årminftone en gång fórrän de dogo, igenomlaft deffas tre talen, där han forreftâlles lå dyg. dig och fâ ftor. Domare! J fom dommen månnifkorna, J kunnen upoffra en Vis, och med et ord lăra den fom fmádelfen fôrfóljer, borttvinna under tyngden af fima olyckor. Svårdet âr i edra hănder; men tidens oundvikliga iga blifver eder varfe, och fkall dómma eder, Tiden äterkaftar på eder den vanåra, hvarmed J hafven trodt eder hólja mánnifkoniagters vàlgörare, och tjugu Secler Akola ej kunna urplåna den.


## Sijkan.

En man, fom alkade foglar, hade fångat 2:ne Sifkor, en Han och en Hon. Han kănde Friberens vårde, derföre lade han til fig fjâlf: det år hårdt at et djur, fôr månnifkans blotta nöje fkull, måte là aldeles förlora fin friher; jag vil åtminftone utvidga gránen af deras făngelfe få långt jag kan; han lemnade dem lăledes et ftort rum fárkildt inredt för foglar, det var ftort och getiom fora fenfter ganfka vål uplyft - han planterade deri iffven en artificiel fkog och drog omforg om deras fóda, luft-ombyre m. m. på bâfta vis, Deffe foglar lefde derfóre efrer några dagars fórlopp ganfka lyckligt tillamman - $\mathfrak{a}$ mycket mer, fom de utgorde et nygift par, och anlâgo för en färdeles gunft af lyckan, at i fảngenfkapen fă lefva tilfamman, och uran hinder S!fka hvarannan. Deras lilla lamhille fórökades, de blefvo ånnu mer lycklige och hade nåftan glómt, at utom det rum, hvilker nu mera icke antågs fâfom fångelfe, fanns någon ftórre och friare rymd - nàr en froftig ho̊ftdag, en olycklig Talgoxe kom och hackade kitt på deras fenfter. Patriarken fór denna lilla verld blef det varfe, och erindrade fig at det gafs et fto̊rre fält fo̊r hans vingar at måta. Han fade derfôre til fin maka : min ván, ofs felar intet mer ân

Friheten; jag vil återtaga den - du fer defsa jjusa ftâllen på vårt fângelfe, genom hvilka dagen intránger; de mâlte icke vara mycket ftarka; et háfrigt anfall - och de 0kola fónderbrytas. Ack min vån, fvarade den öma mokan; hvadan derta nya begair til en friher, fom icke gagnar? - Hafve vi icke varit, äro vi icke lycklige med den vi ege? Hvartil tjảnar en ftơrre friher, når man âr lycklig med en mindre - vi ege nu alt, och kanke fkulle vi utom detta fángelfe vara blottftålde för roffoglar, fôr miftning af hvarandra, eller af våra barn; bruket af våra vingar fkulle til âfventyrs $i$ en frinre rymd nu mera vara of omójligt, och hivad vore vi der föruran: Du ralar fom en veklig Hon, min vån, fvarade Hanen; det rilhör mit kön at fágta fór dit ko̊ns frihet; jag vil med dig och dina barn inom en minut vara fri eller ock - dǒ. Vår Hushonde har med lift făngat ofs, han haller ols icke făngne fór vảr fâllher, utan fôr fit nóje: vålan min vån, fe hvad jag fkall gőra. Derpå aflägfnar han fig från fenftrer, fả långt fom det i råt linia var mójligt, fpånner hâftigt fin flygt deremot, men den ftot han ger, drabbar endaft honom, han blir deraf endaft mer fórbittrad; vånder om, anfaller fenftret ânnu hâfrigare, faller ner och do̊r, fedan han med móda til fin efrerblifvande famille hunnit franftapla

## 104

derna varning, fom fôr många månnilkor icke torde vara ófverffódig: Dà 7 kdnnen Eder lycklige med den fribet 7 ägen, fâ be-* garen icke en forrre.

## STOCKHOLM,

Tryckt i Kumblinska Tryckeriet, 1796 ,

# JOURNAL FöR <br> $$
\begin{gathered} \text { ALLMANNA } \\ \text { UPLYSNINGEN } \end{gathered}
$$ <br> $$
\mathrm{OCH}^{2}
$$ <br> SEDERNE: <br> UTGIFVEN AF <br> $$
\text { SALLSKAPET } F . B .
$$ 

FJERDE HAFTET.

Franfke Ambaffadeuven LE Hoe tik fin Dotter pai des Fódelfedag. Ofverfätthing.

Hfkönfte dag, fom til mit o̊ga fånktes. Af Himlens nåd du minnet återbår. Jag make var; men mig Sopbia fkänktes, Som man och far man dubbete lycklig år.

Re'n af mit lif en faknad hatift fórfvunnit, Ljuft âr ånnu hvad deraf återftâr. Hvem har ej troft hos min Sopbia funnit? Man blort fom far gair ofver makans art.

4 Haft.
H

Den arga dolk, fom våld och afund fmida I trenne år mig fargat på min ftig: Min fjä var ren - Sophia vid min fida; Des ómhets tår var fallher nog fo̊r mig.

Det mörka hvalf, dit håmnden brottet fkickar, Des óma vård från mig ej utedo̊mt; Jag do̊den fåg, men fåg Sophias blickar En Mild Förlyn har ingen ofkuld glömt.

Nu - fråmling, glömd och mifskånd fôr den mo̊da,
Jag flófat har på mina fåders bygd; Sophia mig fkall mer ån nånfin föda, Hon har min fjål, mig tilho̊r hânnes dygd,

Fórtjånta Folk, fom vunna Lagrar hólja, Må Gallers mod i Secler lifva Er ! Er aktning mig ikall lom Sopbia fólja; Nog ära nog. Er faknad ofr mig mer.

Och Frihet! Du fom månfkans vårde hågnar, Och hjerrats lugn, valfignad återbár! Mit lif jag Dig och min Sophia egnar; Mit valfpråk åra fo̊ljd af ömhet âr.

Om Mufikens inflytande pì månnifkors Lynnen och Seder.
S. 1.

At tâtt kunna fo̊rfå Naturens konftiga fammanfâtuning och orlakerne til de verkningar, fom dår tildraga fig, har vål i alla tider varit et föremål fo̊r Philofophens tankegåtva och to̊r Naturforfkarens granfkande óm ga; men antingen vår fjăls brifter, hvilka, áfven vid utro̊nander af de allmånnafte tings orfaker, rôja fig, eller mângden af de âmnen, foum lyffellátra des rankekrafr, och fkingra eller dela den til oråkneliga fôremå, åro hindret fór en fullkomlig framgång i deffas módofamma uptâckter; få år det dock vilst, ac vii många mål ânnu hafve flere gifsningar och blotra fannolikheter, ån fafte och fâkre grunder, fom utreda verkningens befkaffenher, vidd och fammanhang med fina orfaker. Kan hånda, bågge deffe omftåndigheter bidraga dertil. Et fnille med alla de lyfande förmoner, fom Naturen kan anvånda til en månnifkas danande, fórblifver dock, oaktade all fin fo̊rvärfvade djupfinniga lärdom, fin eldiga quickher, fin valda belafenher och fin ofơrtrurna grankning, en infkrånkt fjåls egenfkap, fom dals nótes och trötthar, innan $\mathrm{H}_{2}$

Jion hinner fôlja kídjan af håndelferna til fit flut, dels, ock ofta irrar och mifstager fig, då hon fkall utveckla förhållandet af en orfak och des fólgder, hvareft flera hypothefer åro mójliga, och ingen tilrácklig at undanrêdja alla fvârigherer. Amnenas orâkneliga mångfaldighet fâtter nya grånfor fôr fniliets framgång. - Naturen ir et haf af attkilligheter, hvati den trågnafte móda forlorar fig, asfven derfóre, at des arbete må̊te delas til flera åmnen, $\mathfrak{f} f v e n$ fom den fkingrar gemenfamheren i Stora Snillens rón och uptåckter, livilke, fammanlagde och ftålde på et och famma forremå, ofelbart fkulle hinna til foórre framfteg i Narurens fäkra kânnedom och utrónandet af des drif-fjådrar jâmre fåttet at inflyta pả våra finneri. Ehvad vi ock håri antage, år likvå den fanningen lika ofelbar, at mà̀nga håndelfer åro åfven få outred'da til fina orfaker, fom til fina verkningar allmänt kände.

$$
\text { 5. } 2 .
$$

Monne icke Mufikens inflytande på månnikkors lynnen och finnelag kan fóras til fanningar af detta flag? Redan tyckas vi hafva någon râtt at antaga det, dâ vi erinre ofs, at Akarpfinnige Mån och i Tonkonften fà vål fom i-månnilkans kånnedom v̊̊l bevandrade, icke annorlunda kunnat fôrklara des verkan på vår fjáls affecter, bójelfer och
tånkelâtt, ฮ̊n genom en fì kallad fympathie eller magnetilme, hyars vàfendtliga art man likvál orydligt eller ofullkomligt kunnat urreda. Mufiken förlorar dock båraf fifven få liter i fit varrde, fom mánnifkan $i$ et at fina ljufligafte nójen; och der fynes vara lika orimligr, om någon ville at deffa orfaker med de Cynike Phílolopherne bele och förakza Mufikens fórkjufande inflyrelfe po̊ vår fjal, fom om man ville fórfaka at njuta trádets frukter $p^{\AA}$ den grund, at vi icke fullkomligt kunne utftaka de lagar, efter hvilka frooet utvecklar fig, tilväxer, mognar och bereder fin nåringsfaft, Den vålgỏrande Naturen har åmnar ofs at njuta, och nifr fâgnas vål vår kånḷokrafe på et mera rôrande fätr, ån vid åhörandet af en behaglig och efter vår ni̊rvarande finnes fórfartning rât låmpad Mufik, Sỉdan äd ju vår varelfes fammanfåtrning, at utvårtes forrekommande ting måfte genom våra finliga kínflor fatras; detta oakradt, år det likvôl fvårt at utreda kênflornas narur, efter hvilka vi handle, fà väl fom de finliga tingens egenteliga arr, fom verka pả ofs, Synen ar er finne, fom tilfkyndar ofs ofindelig fórno̊jelfe; men antingen den verkas hos ots derigenom, at de ytrre tingen kafta fina ftrålar til vårt öga, eller ögats ftrålar utkaftas til det förekommande objecter, har fordem, vae
rit ibland lårde Mån en rviftig fråga, hvarom den allmånna och mindre rånkande kopen fatllan kanfke råkat $i$ ofverlăggning, men băgge hate va likvăl, med lika fórnojelfe, njurir dea vålluf, fom Naturen med tyngåtvan afmnat ofs. Det famma totde ock kunna lágas om våra ófriga finnen, och i lynnerher om hórfeln, fom emottager ljuder icke allenaft fa, at den dómer derom och känner des åtikilliga bo̊jningar, utan ock fơrnójes deraf, då de åro behagliga och fammanftåmmiga, men oroas, då de fto̊ta des kånsla på et fträft och illa fammanhångande fâtf.

Naruren tycks ock hári fólja enahanda reglor hos alle, få at ingen ting ăr mánfkligheren mer eget, ân et lifligt no̊je ófver en oafbraten harmonie eller kånbart mifs. nöje, dả ljudet faknar fin fammanfämning, och mera gemenfamt med alla âldrar, för den eldiga barndomen lå vål fom fōr den kalla alderdomen; men denna på ordningen i vảr kropps byggnad grundade likhet får icke ftråckas ånda nil en lika fmak för alla flag af Muficalifka ljud. En Sangvinifk, en Colerifk, en Melancholifk folja med fit tycke fina olika temperament, och olika feder dkapa olika ondómen i detta mål, få vál fom i alt annar, Håraf finne vi redan hos de gamle en mårkelig Akilnad i fammanfättningen, hvaraf upkommit de fárakildta namnen
af Modus I.ydius, Modus Phrygius och Modus Doricus m, ff fom rója folkflagens lynnen och caracterer, fo̊renade med deras fkiljagtiga lefnadsfâit: och huru fkulle vål Lutans lena ton fórno̊ja et ftormande och i halsbrytande bedrifrer upammadt finne, eller Zilzelims *) fkarpa och fkorrande dån behaga veklighetens läckra o̊ron?

$$
\text { §. } 3 .
$$

Detta olika förhållande ftóter aldeles icke den hufvudfanning vi af erfarenheren finne beftyrkr, om månnifkors almånna bifall fo̊r harmonifka ljud: er bifall, fom tvifvelsutan eger fin grund deri, at våra kroppsdelar äro af dylika mechanifka proportioner fammanlatte, fom de, hvilka hóra til en ordentelig och angenåm Mulik. Det år likvål icke nu vårt ämne, at ingå i nâgon Mathematifk underfókning om tonernas fo̊rhållande fins imellan, hvarom lårde Mån redan urgifvit grundeliga afhandlingar, icke heller ârnar jag uprepa den få ofra uprepade Mufikens hiftoria ifrån måno nifkoflăgrets fórtta åldrar vidare, ån i den mon det kan vara nyttigt fôr vårt ândamâl, at bevifa des inflyrelfe på vårt lynne och feder.

I förra affeendet lär Phyfiken ofs, at den dallrande rórelle, fom i en ljudande kropps delar upváckes, dả de ftótas, meddelar fig åt H 4
*) Et Muficalifkt Inftrument,
den omgifvande luftens fammanhángande de. lar, hvilka efter hand röras på famma látr, til des den luften, fom âr innefluten i våra óron, emottager dallringen och meddelar den åt fibrerne af nervus acufticus, hvilka fro de organer, fom gifva formågan at hóra; ty, đå deffe nerver fâtras i rórelfe och föras, upftiger den nerveula våtfka, hvarmed de aro upfylde, til fenforium, nch fo̊rorfakar dår en vils rörelfe, med hvilken Skaparen förbundit Jjudets fattande. Străngarne, fom i Mufiken nyttjas, gifva fårfkildra ljud ifrån fig, efter deras lângd, tjocklek och ftarkare eller lindrigare ftămning, men fkiljagtigheren af ljuder, $i$ anfeende til det man kallar grave eller fkarpt, beror på dallringarnes haltighet och mañgd, få at et fkarpare och hvaffare ljud tilkânna gifver, til fôlje deraf, et ftơrre antal dallringar inom famma tid, ån et alfvarfammare uch fvagare. Denna erinran torde vara nyttig til at fórklarà den olika imak, fom rader hos Mufik alfkare, i det den ene *lfkar en douce, den andre en muntrare och ftarkare concert, alt efter fom deras hôrfelorganer âro mer och mindre kânflofulla eller ftyfva, hvaraf foljer, at hos den fednare fordras en ftorre grad af ro̊relfe eller farkase intryck til at upvãcka famma kånfla, foon hos den förre med mindre morus upkommer.

At en vacker fammanftamning upväcker hos ofs en kannla af noje, erfare vi; men orfaken, hvarfóre de toner, fom hafva en vils proportion, der vil tåga från 5 til 6, förekomma ofs fả angenäma, dà deremet de toner, hvilka ligga imellan 6 nch 7 oroa vair jjàl med et mårkeligt mifshag, har blifvit et tvift âmne, fom ânou torde dela vittre Måns omdómen, Någre hafva, i ftatler fôr at up1ofla fragan, velat likfom med Alexanders fvård flita den, $i$ der de pâftârt, ar det nóje, Mufiken tilkyyndar ofs, på inter fkâl finnes grundadt, utan tyckes vara et blott bizarrerie, emedan famma ljud, fom åftadkonmer fomliges beundran och hånryckning, icke fâllan fórefaller andre ofmakligt och trótfamr. En del åter antaga, at nójer, fom man af en vacker harmonie hos fig kánner, upkommer af den ordning, fom imellan tonerne herpfkar, fä vål i anfeende til tiden, fom deras fallande och ftigande; och fom denna tanke tyckes hafva någon mera fôrnuftig grüd, fôrtjänar den at nârmare granfkas. - Den, fom hor en Mufik och fattar genom oronens kinfla alla de proportioner, hvarpà fà vål harmonie fom mefure grundas, har utan wif. vel en kånnedom fom icke liter bidrager tit hans fórnójelfe, ftamfo̊r den, fom aldeles icke, eller blott til en del fatiar defla proportio. $\mathrm{H}_{5}$

## 114

ner; dock no̊jet, hyarom vi tale, tyckes $\mathrm{In}_{\text {, }}$ då icke endaft bero at denna kunkkap; i fådant fall borde en ganfka fimpel fammanftämning, fom blott lofper efter octaverne, meft lroa vårt óra, efter begrepet om proportionerne år $i$ dettra fall tydligt och latt at göra fig; imedlerrid tattas mycker, at denna Mufik fkulle tilfkynda ofs ftórfta no jer; och, om vi án tillågge, at denna kunfkap, om vi af harmonien fkole hafva någon välJuft, icke får vara altfo̊r lått, utan fordra någon móda och kofta ofs någon utpånning af våra finneskrafter, móter ofs åndà det inkaf, at i fådant fall diffonancer àfven få vål borde formója ofs fom confonancer, emedan' de förre äro utan tvifvel fvårare at fatta , och innehålla proportioner, fvårare at utråkna, hvaraf följer, at, til et fullkomligt nóje of Mufik, åhơraren bör kunna mårka en vifs plan och deffein, fom i Compofition år verkffild genom réela och ordentliga proportioners iaktragande. Nójet upkommer dả deraf, at man likalom (pår til Compofiteurens affigter, hvilkas verkftallande, om der är lyckligt, upfyller vår fjál med en angenàm tilfredsitalleife. Āfven få förnơjer ols en vacker Pantomime, når vi af des rórelier kunne fluta til de känflor eller ord, fom dermed föreftâllas, hvars Imak är med modeftie och artighet vald. Hârtil torde vi âf-
ven kunna bifoga det fkålet, at en behaglig fammanftâmning fôrorfakar i fluidum nervorum en ljuf och ftilla rórelfe och i nerverna en cadencerad fkakning, hvarmed vår varelfes Uphofsman, fom efter harmonie och ordning inrátrat hela Naturen, famt derfóre inplantat hos hänne en befynnerlig böjelfe dertil, förbundit en vils kånfla af nóje, dà efter ljudets åtfkilligher âtkilliga fenfationer genom hórfeln rilbringas, hvilka, alt efter fom shórarens finne år difponeradt, gifva anledning til fârfkilda föreftâllningar, hyarigenom vidare fjalen eller viljan på olika fáte affeeteras til glada eller oroliga kånflor. Vi må nu fórklara derta genom Mechanifme, Magnerifme, Sympathie eller hvad fom hälf, blir likvál faken enabanda, at Naturen fôrbehållit ofs i Mufiken et fórkjufande nöje, faft de farrkildta namn, hvarmed man urmärkt de Lårdes fyftemer, fom velat förklara fâtret til des inflytelfe på vår fjäl, rorde vara blotra tåckemantlar fơr okunnigheren och fór det månkliga ho̊gmoder, fom vill fo̊rklara alt i Naturen, ånkoont fjalfua fórklaringen ock fkulle inveckla ols i dubbelt mórker och villrådigher.

$$
\text { 6. } 4 .
$$

Vi hafve redan anmarrkt, at denna ovifshet, om fâtret til Mufikens verkan på vår fjall, icke bór oroa den onekeliga erfarenhet

## 116

vi ege om des inflytelfe på våra känflor. Hela Naturens rike afr et bevis på des utmárkta magt: alt hvad fom kan farta et Jjud, lyder ju des lagar; afven de vildafte djuren tyckas hír vara upmêrkfamina, och ro̊ras. Aiminftone tyckas de ganle Poërerne velar fóreftalla den få i fina dikter, dâr de ommala en Apollo, fom genom fin Lyra omfkapar en ódemark til er Elyfeum; en ohöflad Her-
 djuren til lydiga och fakrmodiga lamb. De ontala en Orpheus, fom lindrar fin egen Imârta ôfver fin förlorade Euridice, och genom Lutans öms ton âterkallar hánne cill lif. yet midr igenom dỏdens fkuggor; och ljâteva Tartarens plăgor hvila vid des harmoniIka flag; Ixion och Tantalus kảnna en lindring if fina tárande plågor; Porphyrion och Silypbus et lycklaligt ogonblick; Atropos leimnar fin fax, och glơmmer fit nit mot de lefvande; och Pluto fjâlf bevekes til ómher och lăter döden ânnu drỏja några flunder at hemra fit rof. Ar tro Skaldernes tankebilder, Akulle fijalfva klipporna hafva rört fig och trâden fâtr lif, dà Amphion flog finCittra. - Men afdragom de fabelageiga och de vâtralande Allegorier, hvari fanningen hârvid fyues klådd, få àrerftar anndå en fark målning'af den undransvårda verkan Mufiken zegt och eger på mánnifkors finnen alt iffin

## 112

verldens förfta alder. Eller, monne de velat fagga annar, ần at månnifkan, ånnu nedlânke i Barbariers morker, utan lagar, utan feder, utan fådernesland, tagande fin boning i den förfa bergsklyfta hon traffade, eller, yrande och lik de vilda djuren i fkogarne, fôkte fin föda och fina nójen utan at ånnu kånna famfundslefnadens behagligheter, blifvit hóffad och bragt til et ordentligare lefnadsfät af deffe forrgudade Lärmaiftare, fom genom Mufikens behag fórfâtt at tildraga fig des tilgifvenhet och mildra des vildhet. Tartarens döfvade plågor och Furiernes infomnande vid ljudet af en melodifk harmonie lâr fága intet annat, în at en vacker Mufik formår, om icke häfva viffa fjukdomar, åtminftone lindra och upfkjuta den plågfamma kainflan deraf; och at et finne, fom af temperament eller tilfalligherer largas af en fort viflad oro och fvårmodighet, kånner offa fin lindring och hjelp i viffa toners klang, fom med fit intryck lyflofárta des kånfloftrångar pà et ftilla och angenämt 1 åt. Ty, at jag icke må ảberopa mig Sauls finnesyra, fom i Bibeln omralas, och botades genom Davids Harpofpel, vete vi af en nyare erfarenher Mufikens lyckliga verkan vid den fa kallade Taranteln och Schweizerfka fjukdomen.

$$
\text { S. } 5 .
$$

Detta exempel ir of onekeligt bevis p i

Mufikens vålgo̊rande verkan hos månnifkor, men om det vore enfamt, och icke igenom en lâker analogie bibehólle fig i mindre våldfamma tilfallen, fkulle ândå des bevisningsu kraft mycket fórfvagas, och, kan hånda, fórekomma mången mifstânkt. Men då erfarenhet ofvertygar, om des mer allmánna verkan i fådana fall, form med den förra hafva någon flags likher, faft i mindre háftiga paroxysmer och utbrott, få fkulle jag tro, at ljâlfva fcepricismen bör ryftna dervid. En fådan erfarenhet är icke fvår at tråffa, Hvem nekar vål, at den djupafte melancholie, imåningom förfvinner, de meft tryckande bekymmer dódas, det meft nedflagna finne muntras, uplifvas och återtager fin glädrigher vid deffa toner, nåftan fom om bluder i vår kropp, förtyngade och trơgt af rryckande bekymmer, blefve genom tonernas haftigher fart $i$ en fnabbare rórelle, och årervunne en låttare gång genom alla ådror, - Fórnufret måfte ofta fruktlo̊ft flo̊fa fina mogna råd; de utfóktafte Sållikap fo̊rlora fin muntrande kraft, och jjálfva den Stoüfka foltheten fórmår intet mot de quåljande aningar, fom plaga den mjåltjuke, då Mufikens glada eller óma toner ofta cilfredsftålla det oroliga finnet. Den loaffriga, den til en oftyrig vrede upherfade månnifkan, hvars gniftrande ögon och våldfanma ryckningar ăro förebud ril at vilds och
djarifkt raferi, fom fåter honom i bredd med tigrarne, och drånker i en fvallande finnesa rörelfe all eftertanke och faktmod, hör en óm och ftilla Mufik; och ftraxt faktar fig des ftormande ófvermod; ögonen fà er mildare utfeende; pannan forrlorar fina hotande ikrynkor och håmaden glömmer fig jjalf i den forrkjufande ftillher, fom råder i en douce och ftilla concert: men det, fom afr kan hânda ånnu anderligare, at Mufiken tjänar icke allenaft at ftilla och dåmpa upretade och ófverdrifna finnes ro̊relfer, utan ock at upvácka en nyttig och för lifvets behag nódig affect, dăr Naturen tyckes hafva nedlagt mera kóld, ån fammanlefnadens fâlhet fordrar. En mjâltfjuk âr ofta fơr fig och andra befvårlig; han kan mången gång hvarken dela den lidandes oro eller den glades munterher; och han faknar, genom fin ledsnad vid alt, ofta fjâlfva vânkeapens förkjusning, denna ho̊gfa fallhetslott Gud unnat ofs här på jorden; men låt en vacker harmonie urrrycka alt det farka i pasfionerne, lất en Mad. Zirmens, en Haydens eldiga Compofition fórena fig med en Mâftares utfo̊rsgåfva, låt Sapphos o̊ma lång få tolka hjertats nôjen eller qual, hivad gâller, den ledsne Ikall upeldas, fkall af Mufikens inflyrelfe på des fjǻl hemta ny ftyrka åt kånflan: ockfả tviflar jag icke, at ju mången ny Melpomene
genom Mufikens tilhjålp uplifvat en aftye nande kårlek hus fin kallnade ålikare. S. 6.

Anringen mu en genom ofverlággning famlad erfarenhet af Mufikens vålgórande verkan hos månnifkor, eller ock en blort naturlig drift och bójelle dertil âr orfaken, at inter folkflag finnes, fom ibland fina ófningar aldeles faknar denna adla konft ; få lår ols dock månnifkofligters hiftoria, at forntiden i fin fto̊rfta afligglenher och narrvarande tiders ej endaft hoffade och civiliferade folkflag, utan ock vilda och Barbarifka Nationer burit och båra en utan undantag allmân voirdnad fǒr Mufiken. Ifrån Nova Zemblas Isberg alt intil Africas fandöknar gifves inter Alågte, ehuru otilgángeligt det kan vara fôr behap gens Gudimnor, fom icke dyrkat Harmoniens Gud. Den blodgirige Caraiben, den obeveklige Huronen, den omannklige Cannibalen har fin Mufik och fina Segerfanger. Fârdige at upfluka det olyckliga rof fegern gifvit dem i hånderna, omringa de fit offer och bo̊rja den ohyggliga gládjemåltiden med Mufik och dans. De hafva fina krigslãnger, fom tros óka deras mod emor fienden, och hjålrelången, hvarmed de upmuntra fig fjålfve til ftåndagtighet, fedan en olycklig utgång af drabbningen gifvit deras fiender en feger, fom med det lamma goir dem til ef
offer fôr en långlam eld, at tjåna til prydnad eller lâckerhet på deras omånkliga legervinnares högridsberd. Om den dả icke lindrar deras plâgor, måte de dock åtminftone tróftas deraf, at i fin fång fả uprepa fôrfåders eller egna bedrifter, och med åranken deraf infófva fig til glömfka af dódens bitterher. Men af detta lant, heem undrar, hvem tviflar da, at de ur Barbariets vildher uphơffade Nationer lemnat fin vorrdnad och fin omforg åt Mufikens fkónher och värde? Icke en gång den urgamla och sildfa hifforien lâr derfóre kunna upnâmna fór ofs något folkflag, dir den icke haft fin dyrkan. Egyptier, Perfer, Greker, Görher nch fjalfve Indianen gifva ofs exempel häraf; at jag må fórbigå nyare och mera kânde tiders hio ftorifka bevis af detra dimne,

$$
\text { §. } 7 .
$$

Men detra alt rồ endaft Mufikens verkan på pasfionerne, och des nytra fôr månfkligheten i anfeende til det ofkyldiga och óma nóje den tilfkyndar ofs: dock, monne vi fkulle förgripa ofs emot lanningen, om vi ock påftå, at des inflyrelfe fräcker fig äfven til fjålfva förftảndet och hjerrat, och at den falunda blir nytzig fór Samhållet och fôr Sederna; fór lärda verlden få vål fom fór 4. Haft.
den medborgerliga? Jag 1 kulle tro, at 敦ven denna fanning icke far obevislig, och, för at vinna fórtroende fo̊r en tanke, fom kan hânda, någon vid förfta pàfeendet torde finne orimlig, tillårom ofs ătuninftone nâmna de gamles tankefätt i derta i̊mne. Zoroafters effertrádare hos Perferne plågade med Mufik bórja fina daghiga fórnufrsỏfningar; Brachmanerne môtre folen vid des upgång med en harmonieux concert; hos Grekerne var Mu fiken en oundgångelig vetenkap för hvar och en god och nytrig medborgare; hvarföre de ock anfågo ej allenaft nyttigt utan no̊dvåndigt, at lå vål bo̊rja fom fluta dagen med en ljuflig harmonie; uran tvifvel, emedan de trodde, at den endaft återgifver fjaflen det lugn, fom til förnufters anforrande til nytriga kunfkaper erfordras. Och at jag må förbigå den ófning fjålfva tankegåfvan eger af de begrepp fjälen måfte góra af tonernes fârfkildta fórhảllanden, få lår det knapt kunna underkaftas twifvelsmåt, at ju Mufiken uplifvar och muntrar det matta och trótra fo̊rnufter, och gifver att lifsandarne en ny ftyrka och lifagtigher, fom urbreder fig ơfver alla 1 j of lens fórre eller mindre förrätrningar; han gifver fålunda tanken hvila, utan at go̊ra hấnne fyfiolo̊s; han gifver hånne ftyrka at fkapa nya begrepp, utan at plåga hînne med arbeto famma underfókningar.

## ¢. 8.

Afven fom nu Mufikens fortreffliga ini Slyrelfe po̊ vair fjål rojjer fig i den upmuntran, eld och driftigher, hvarmed han uplifvar och uphójer vår tankekraft, få har den ock en icke mindre nytrig verkan på våar hjerta och våra kânflor. Ty utan ar nyttja det fkåler, fom annars Philofophernes ${ }^{\circ}$ naftan gemenfamma bifall gitver mycken myndighet uch vigt, at förftander eger herravailde ófver vår vilja, och at följagteligen den fom gagnar förtåandet måfle fifven i famma mon bidraga til viljans fórridlande och forbåttring; lâr dock en onekelig erfarenhet icke og:lla, at vår fjål liknar et vax, hvari intrycket af alla flags bilder or lika lâtr, årminfone fà långe dert ănnu icke år intagen af fórdomar, hvilkas utplånande och ombyre mot andre, då altid blir fvårare och fordrar en ftórre móda och lângre rid. På denna grund lâre vi då med fkäl påfà, at den ordning, den mildhet och Śmher, fom ofra go̊r Mufiken få angenâm för ofs, nödvåndigt bôr meddela intrycken deraf åt vårt hjerta och våra bôjelfer, hvarm igenom deffa fór mánfkliga famfundsfefnaden Jả dyrbara fo̊remål kunna upvåckas och ftịrkas. Ordning! hvilken egenfkap hos med. borgare af alla Stånd! Det är den fon gör den befallande verkfam och driftig if fit kall,

## 124

fom befpar honom en tid och móda, hvile ken forrhaftande och forrvirring ofta förfilla, fom utfakar de grắnser Lagen fatt fơr des myndigher, och gór alla hans ógonblick nyttiga til medmánnifkors gagn eller egen upmuntran. Behơfver jag vål ock nâmna, at Ordning år den ende pålitlige grund fór enikitde perfoners lycka, vălmåga och no̊je? Skulle den icke, genom anforrander til en frivillig dygd, göra åtminftone Sirafflagarne i Samhåller oifverflo̊diga, om hear och en medlem deraf åtlydde des råd? Skulle den icke förfkaffa åt alla Starens, invånare falkerhet och tulfảckligher, deffa förfa åndamål fór Borgerliga Samfunds inratuning? Ordning är utan svifvel grunden til all dygd: hufvudcaracteren af en god medborgare, en arrlig man: och då Lagarne blifvit genom månakliga lakers ofullkomligher icke allenaft nytrige utan ock nódvåndige, är det juft fór at ârerftella och bibehålla den ordning i Samháller, fom der allmånna $1 a ̊$ vâl fom hvars och ens enfkildta vål fordrar. Når då Mufikens inflytelfe på vår fjâls bőjelfer kunde vâcka eller upelda en fmak i mánnifkans finne for ordning, harmonie eller enigher; $f \mathfrak{a}$ blir des verkan i det allmánna i famma mon vålgörande, fom den befordrar Lagarnes ófvertalande kraft til alla Samfundsdygders rätta utơfning. Denna vig. tiga fördel hafva åtminfone de gamle dragit
af Mufikens förkjufande intryek, då de upffalle fina Lagar i Skaldeqväden, hvarigenom de icke allenaft ville góra minnet lătare ock varagtigare af fina helgade fladgar, utan ocle forbindelfen til åtlydnad deraf mera kraftig och ofvertalande for hjerrat.
8. $9:$

Om den mildher, til hvars lifvande Mu fiken bidrager hos ofs, vil jag icke mycket tala. Den år, jag vågar lâga der, af hvarś och ens erfarenhes mera kånd, in at jag vidlóftigt behöfver omro̊ra det åmnet. Forde hânda at fórdom fơr en fak, fom fâ lifligt våcker min egen kånfla, fkulle leda mig fôr långt i en målning, fom blott bo̊r låna alla fina drag af fanningen: men hvilket marmorhjerra fkulle ej känna ómhers-rórelfer, nåe en behaglig Mufik uttrycker fådan kânfla? Jag får, fồr at beftyrka nódvåndigheten deraf, àrer beropa mig pả denna ljälens fôrmógenhet at liga likfom et aftryck af de ting, fom fârdeles rôra hånne, och ehuru deffa impresfioner fnart kunna fórlora fin lifflighet, bidraga de likvål ofelbart, at inplanta fâdana böjelfer, fom med de fattade perceptionerne åro enlige. Men huru vacker och ålfkansvård år icke caracteren af et ômt hjerta? Om Ordning gifver åt Sederna den râtther, fom urgör det vâtendreliga af en moralifk at ómheren gifver dem all fin behagtiglier, utom det hon i viffa fall ökar nch utvidgar deras verkfamhet, - Den go̊r Mảnfko kårleken mera villig, vidftrąekt och tilråcklig: hon gifver àt vånfkapen fin Jjufligafte fôma: hon berager râttvilan fin flråfher uran at hyg. ga fjålfsvåldet: hon gór . . . men jag bekånner gerna min otilrâckhghet, at fkildra ómherens fora och förreffliga inflyielfe på våra Seder. Ånnu et drag af Mufikens gagnande inflytelfe på vâr fjal kunde man anforra deraf, at hon antes fålom oumberrlig fór fjålfva Helgedomen och Gudstjånften, dir des majeftåtifka ljud likfom uphöjer vâra tankar sil at befinna der Váfendes hógher, fom bör ega vår hägfta vórdnad och fórundran. Men jag fôreftaller mig redan, at den förrrefliga verkan Mufiken har på månnifkans finne och feder, icke kan dragas i tvifvelsmål; oeh \&fven $f$ á ófverdrifvet det fkulle vara, om man ville påtå, at den dire $\ell t$ kan faggas fôranicda til alt det, fom hos et uplyft ferffånd och dygdigt hjerta är meft aktning vårdt, àfven fả obilligt vore der at neka, der den ju bio bringar fådana kâmfor, fom lîgga grunden dertil och jåmte et lyckligt tilfâlle bóra anfenlige bidraga til at utveekla de fjâlens fôrmágenheter, hvilka Skaparen hos mânnifkan nedlagt.

## §. 10.

Men icke förftånder och viljan allena draga en få vigtig fördel af Mufiken, utan ock inbillningskrafren erkänner den för en Lå̊rmåfare, af hvilken hon kan hemta mycken liflighet och eld. Når åho̊raren af en behaglig concert icke blotr ftadnar i en enfaldig fórundran, utan derjåmte bemödar fig at fo̊lja Compofireurens åtfkilliga expresfioner, och farta den deffein han ifin plan verkfällt; få kan icke hans inbillningskraft blifva fyflolós dervid; hon drages likfom af en hemlig kraft til deltagande i håndelfen, fom fơr hånne framitålles; hon, antager de agerande perfonernes ftâllning, och erfar fjålf på vilst fâtt famma rórelfer, fom hon fingerar fig hos dem. Och huru nyttig måfte icke denna inbillningskrafrens öfning vara fo̊r de vackra konfterna? Lát hiftorien för en vacker målning vara gifven: konftnåren utfakar derefrer fin plan och vafljer fina hufvuddrag; men monne icke deras anlåggning och förening blifva mer eldige och salande, om hans inbillningskraft, deltağande i kånflornas hånryckning vid harmoniens lyckliga lud, får läna fin lifligher och Styrka af Mufiken; ånnu mer: fălfva Poëfien och våltaligheren hafva utan tvifvel derifrån fin uprinnelfe; åtminftone tyckes fakens Natur til-
låga vocal-mufiken den hedern: röftens olika Jjud gaf de fórfe Sångare anledning at förföka med ordentliga modulationer deraf, och deffe årer, applicerade til ord, gåfvo ât de fednare en vifs cadence, fom, för at ándteligen blifva en gảng fixerad, twang. Puëten at iakttaga en vifs conftruction, fom i den poëtifka ftylen icke lâr kunna undvikas, utan ar rubba den fä kallade ordens quantité, fom i et Skaldequådes metre eller tact rojer fig; men at vålraligheten årer länar fin ftyrka originelt från Poëfien, år en i vitterherens hiftoria nog kând och onekelig fanning. I ofrigt gåller vifst hăr, hvad vi nyls fade om de fria konfterna, at Mufiken maifte låna fin eld och fin ftyrka àt deffa verenfkaper, om de fkola medfóra den effeet man af en lycklig Poët eller Talare vầntar. Jag nâmner detta utan vidare tiilåggning, blott för at eriara, det Mufiken varit och ôr gagnelig för fjälfva lârdomen och vitrerheren, fom icke allenatt derifrån kan hârleda viffa vetenfkapers uphof och lyekligare framfteg, utan ock hemta för det närvarande et nóje deraf, fom ofr på en gång muntrande och uplyfande, förnójande och lårorikt.

## 6. 1r

Hvem wiflar nu på Mufikens vålgörande verkan och nytta hos månnikkor. Om den befordrar fornuters uplysning och vetenfka-
pernas tilvãt; om den bidrager til hjertats och bójellernas fórådlande och forbâturing; om den âr icke allenaft en källa för vitrerheten, utan ock oumbáriig fơr des blomftrande rilftånd; om den jämre få mânga dyrbara och vigtiga fo̊rdelar på en gång afven fórfkaffar ofs det ofkyldigafte nch meft förkjufande nóje; få hafve vi vâl ock all râtr, at jämnföra den med en hvar af de meft nyttiga, aktningsvårda och nöjfamma vetenfkaper.

## Anmärkning.

$V_{i}$hade i fo̊regående Háfret en kort afhandling om Vitterherens värde; dả Mufikea ofraft fo̊rho̊jer detta vårde, hafve vi ej rrude ofs afvika från vår plan genom fóregående afhandling om des inflytande på Månnifkors Lynnen. Se hắr våra fkål. Skaldernes Ipråk var fordom Gudarnes til månnifkan. Vi anfe deremor Mufiken fo̊r månnifkans vărdigafte fpråk til Guddomligheren. Betrakrom en Tilbedjare - Himmelens fâllhet i des fjål vifar fig i en trånande blick efter Skaparen, i de finafte rórelfer af anfigtets muf́cer. Suckar upltiga från des bro̊f, och välluftfulla tårar ftórta från des ógon - Men om denne fkulle 15

## 830

uurycka fig i et àrticuleradt fpråk, utan formulair, (vi tro ofs icke fegga för mycket,) blefve des Tal oftaft lika fă ofammanhångande fom platt; låtom ofs deremor lemna honom talangen at exequera en fång eller handzera et Inftrument; vi fkole dermed ftraxt Akånka en ny våg åt des kånfla, at arbeta fig igenom til den Högfte, en ny ftyrka åt andagten; och de närvarande, fom knapt uran $108 j e$ hade fördragit en platt difcours, fkola ftillas och dela den Gudfruktiges kånflor. Själen år ro̊rd; hon difponerar derefter fina fångorganer eller inftrumentet - fin ftyrka, fin ömher, fin fo̊rno̊jelfe, hvar olika belågenhet tolkar hon i motivarande toner. I fólje håraf anfe vi et Tempel fơr Guds dyrkan icke mer ân til hâlften fârdigt, då man dår faknar det inftrument, fom ger lif och flycka åt andakten, och frålfar fă många o̊ron från pinan af de obehagligafte ljud,

Men ehuru det vore nog til Mufikens vårde, at kunna uplyfta varelfer til kåuflan af fir Uphof, ofr den likvål icke nytrig dâr endaft; nej - den âr desutem et af våra ådlafte nơjen. Huru många gånger, då jag kring er Ípelbord fert få många fôrnóra tiden med mifsnóje a alla fidor, har jog icke önIkat at deffe olycklige, iftallet fór et partie Lombre eller Bofton eller ftöre ipel, -gjort en Trio eller en Quafuor; man fkulle då icke
fe deffa mórdande ógonkaft, deffa forrviflade utipel, ej hóra detra convulfiva màlfóre, ej finna månnifkan på denna farliga bana, dăr en lift år loflig for at komma ât nâftans penningar, eller, at tala något tydligare, dâr månnifkor komma ófverens at beftjăla hvarandra, Man fkulle då, i ftallet fór kånflolóse idkare af dàrarnes konft *), i fallfkapet finna lugn, eller gl̊dje eller o̊mher. Hvar och en fom vil gitva fina barn god upfoftran, bör låta ino̊fva dem til någor inftrument; det gifves ofta belågenherer i detta lifvet, då väl nyttigare occupationer kunna vara otillàne, men Mufiken blir fôr alla lika få tillårlig fom ådel; vi tro ofs velat våre Militairer i fynnerhet mycket vål, då vi ónfkat at hvar och en af dem egde denna talang; lifvers bôrda fkulle deraf lâtras ofta til omŝrkligher, och det behag, unitormen ger dem i de fko̊nas ögon, anfenligt fórhơjas-

Et eller annat exempel på Mufikens verkan, hafve vi trodt ofs böra tillagga. Hvem har utan rysning hört Furiernes fo̊rfkri̊ckliga Nej i Orphé och Euridice af Gluck, eller, utan at fôrfåttas i den behagligafte melancholie, den tröftoóse âlkarens klagan: Hvad gór jag utan min maka, i famma fycke? Hvem har icke Pukornas folo i Gu-
*) Man vet at kort upfunnos for at roa en fyagfinnt monark,

## 132

Alaf IIIs Bilärtnings-mufik; af Knaus, fờfatt i den befynnerligafte finnesförfatuning; eller hvem har utan kánflotảrar afhórt den fvagfinta Ninas Romance, af d'Aleyrac. Glómmom icke heller, at tromperens blotta footrning, få oftämdr uck detta ljud ån kan förefalla, likvå aliid lamlar blod kring hjertat, och år kan hånda på fridplatserna den 1 â* krafte Bellona,

Slutligen bóre vi underråtta Láfaren, at denna afhandling ar of meddelad af en Le= damot $i$ et annat berômdt S\&̊llikap, dår den vål blifvit upläf, men aldrig tryckt, hvarföre vi anfert ofs goira baide Laffaren och Sâllkapet en tjänft med hvad nu fkedt år,

## Om Prefter,

P
refterne ega enfamme i Paris den dyrbara râtrigheten at tala til der fórfamlade Folker. Det vpre ónfkeligt at de kånde hela várdet deraf. Uplyfte genom Philofophiens ljus, hafva ock någre framftallt fôr fina åhórare vigtiga och hơga lanningar. I ftâlle fór at genom okunnigher och ofo̊rffånd vända åtJöjet på detta fá ádla yrke, borde de icke fóka gifva helgd àt detta privilegium, genom et vardigt /upfyllande af de pligter det ålag-
ger dem? Pligter fåfom månnifkor och medborgare. Se hår et tilfflle for dem at vila fig fảdane, och at förtjána den al!månna vórdnaden.

Sỉfom Sedolårans offentlige lârare under Religianens helgade fana, ega de et ypperligt tilfalle at förfóra och kroffa de meft rå dande fördomar och lafter, och då de urtyda Evangelii lâror, framftalla i hela des vidd det Guddomliga budet om Kårleken, under det de på alla fidor angripa mânnifkors meft illaka böjelfer.

Alla brott, från det ftörfta til der minfta, hårleda fig från girigheten och hjertats hårdher. Prefterne kunde underfälla fin domftel alla de Politifka milsgerningor fom orfaka Falkens olyckor. Inter fkulle kunna hindra krafren at den röft en ådel fjål i Religionens namn hojer. Den blottade och okonflade Saaningen, eger en ftyrkal fom förfárar; och aldrig har magten vågat uppenbart angripa Gudatérans Sanningar.

I derta affeende kunde Prefterne, utan at fórolåmpa Regeringen, ¡jåna denfamma, Religionen lemnar til deras bitrâde viffa allmånt erkånda, hòga och vigtiga reglor fór mấnnifkors upförande. Alla fôr mânfkligheten nytriga lârdomar finnas i Evangelium, fom enidaft anbefaller Dygd och Mậnnifkokârlek, Vår tids Philofophie àr en gren af

Chriftna Låràn. Någre, jag uprepar det å nyo, hafva upfyllt denna pligt i monarkens ne̊rvaro: och hvilken ho̊g fürråtuning at få frambåra til den regerandes óron de fuekar han ej kan hơra, och våeka i hans lját de \&̊dla tånkefátr, fom man fynes vilja fôrneka kungligheren!

Jag tycker mycket om den andeliga våltaligheren; jag fkulle mycket efterftråfva, at få intaga deffe talares fållen, fom kunna tilfo̊ra få mycken rröft under de allmånna olyckorna, tiltala Folket ur en Apoftolifk ton, och utiprida det Guddomliga Ordet, $i$ all den renhet hvari den Heliga Skrifis Sedolåra framftäller der. Hâr vifar fig Prefte Stånders vårdighet $i$ all fin glans. At oifvertala, ofe vertyga, tröfta, utvifa alla den hógfta Sedolårans fkatter, ingjuta hos månnifkorna Kf̂rleken til fina likar, med alla dygdiga oeh fridfamma bo̊jelfer, hvilken vo̊rdnadsvârd fôr rättning!

Om nyttan af Fruntimrens inflytande $p \AA$ allmánna tånkefâttet - af Rouffeau, Emile, Liv. 4. pag. 64. H

1 fom vil föraktas af Frunc timren? Vifst ingen; - ej en gång den fom
icke mer vill a 1 kk dem. Och jag, fom fáa ger dem fa obehagliga fanningar - tron J at deras tảnkefátr äro mig likgiltiga? Nej, deras omdo̊men åro mig dyrbarare ån edra, mine Laflare, ofta mera quinlige ån de. Faft jag fo̊rakrar deras deder, erkånner jag likvål deras råttvifa, Jog frågar icke efter om de hata mig, endaft jag kan nödga dem at hóg. akta mig.

Huru många fora faker fkulle man icke kunna utrâtra genom detta medel, om man infâge râtra fátter at berjäna fig deraf! Olyckligt der tidehvarf, dई́ Fruntimren fórlora fit inflyrande på allmånna tänkefâtter, och karlarne ej mera fâtta något affeende på deras omdömen! Det år den ytterfta graden a $£$ förd̊rf. Alla folkflag, fom bibehållit rena feder, hafva vilat akıning fór quinnor, Skåden Sparta, fkåden Germanerne, fkåden Rom - Rom, årans och dygdens fâte, om de någonfint haft det på jorden. Dír hedrade quinnorna ftore Anfórares bedrifter; där begreto de offentligen fórluften af Fâderneslandets Fåder, dér helgades deras tacklågelfer eller forgebetygeller fåfom Republikens hógtidligafte domar. Alla ftora Revolutioner voro verk af quinnornas genom en quinna fórvårfvade Rom fin Frihet; genom en quin. na erhóllo Plebejerne Confularet; genom en quinna duades Decemvirernes tyranni; ge? des at en landsfórvift. Arrige Fransmàn, hvad fkullen J hafva fagt, om J fert denna i Edra Úgon fà narragtiga procesfion tâga fơrbi Er. J hade vål fóljt den med Edra handklappningar. Med hvad olika óga be. trakte vi icke famma föremål! - Och, torde hånda hafve vi alle rärr. Ståll up denna procesfion af vackra Franfyfa Damer; jag vet ingen ting mera oanftandigt: men lät den urgóras af Romerfka quinnor, och J fkolen alle få Volfcernes ögon och Coriolani hjerta,

## STOCKHOLM,

Tryckt i Kumblinika Tryckeriet, 1796.

# JOURNAL fór <br> $$
\begin{gathered} \text { ALLMANNA } \\ \text { UPLYSNINGEN } \\ \text { SEDERNE. } \end{gathered}
$$ <br> UTGIFVEN AF <br> SALLSKAPET $F, B$. 

FEMTE HAFTET.

Det lyckfaliga Folket.
Saga ur de stdfte Nordifke Hafderne.

Eda tid da Kronan var forrutan andra ftrilar An dem form follo dit fian folkets ógons pringe Och Spiran utan glans, (fis nórta Runan mâlar) Ver lätt och fegrande af Dygdens ljufa magt.

Den tiden var en Kung - de voro icke många Som hanl fin gramnes vắn, fom han fit sikes tröft, Hvars Religion beftod ; bóner mindre lânga,] Än vírdigt ligende ifran et redligt brö́t

$$
5 \text { Haft. K }
$$

## 138

Störft var den Philofoph, fom dref hans Sedolăra, "Gór andra hvad du vill de fkola göra dig. Och fallfynt ăr et Hof, med hans begrepp om âra; At altid lefva mer tôr Folket än fôr fig.

Hans caracter var ftark, och adelt var hans hjúrta Når plăgan nảgon gảng frăn frraffets fâmpel fkild Slog underfâtens brôft, han kảnde lika fmárta. Behofvets bön blef hôrd, wen lâttjans tår förfpild.

Hans vimningslyftnad gick til gransen af det vailde, Som ofter Fådren äfft hans mod forifvarade. At utom folkets Dygd han inga hárar fallde, Med fágnad fkónjas kan utof anualerne.

Han kânde mánfkans rảtt och ville den bevara Sà helig, fom den gafs utur Natureus hand. Den lag han fkipade, of Folket troddes vara En regel for hans pligt'emot fit fofterland.

I Sedernes triumph han blott fin ftyrka kânde, I fylda pligters lugn fit folkta tidsfordrit; Den bön fúr folkets vål til Himiorne han fande Koun dir pà famma gâng lom Folkets för hans lif,

Pá Thronen lâfte-man! - Sotk äran of den lycke At alfkas frän min bojid af buarje Medborgsman. Och ner om Thronen: - Svirir dr Magten at for trycka, Och fallfyut är det váld, fom vigen fil mig fann,

Hitorien äppen låg och liftes for des fanning, Och hvarje liad at den it friden helgadt var. Oin nif fờr allinảnt vál, $i$ medlen utan blanning Af egennyitans jáf, hon falla Vitsord bar.

Philofophi'n var kind of Nyttan fom hon Ipridde, Och fordomen fags fly for Sauningens behag. At männilkion var ond, de Vile högt beftidde, De giorde hàne râte fom irrad eller fvag.

Raligionen belgaile hvart brôft át fina pligter: Den ivage lugur och $m$, $d$, och Tviflarn visshet fick. Hon troddes. ftüdja alt © och klảld i fkaldens dikter
Med ökade behag, Hon lâtt til hjertst gick.
(Dig - jordens forfta Dygd, — jog detta vitsord lemsar;
Du fvarar $\rightarrow \mathrm{N}^{2} j_{2}$ jag glơms - utom of fina: delfen,
Men veten, finádare, den fiuns fom ondikan hảmnar Och Sanningens triumiph àr ftraff fór hådeliél.)

D: fanvefer fatt hingf fom Domare, och följde Sin flazuga myndighet i glómda pligrers dag, Mens under himmelif fom des ljuia hufvud hóljde, Det rädda felet fäg fơrlatelfens behag.

Och Domarhs loféf var da en tilfygt fór eil Like, Med danklare begrepp om ráteigher och pligt,

Man trodde aldrig da, at någoufin den rike Har kunnat med fit guld forrfalka Lagens vigt.

D\& àfven ärans vån, fom nu, var prydd i finycken; Men i hans mo̊dors vigr forrtjänften frålade. O hóren, hơren det - J lycklige fom rycken Med fijârnan frân Ert brợf, Nations tackfiggelfe.

En tapper yngling, glơmfk of flydda dagens möds, Vid nya dagens rand til plogens fida gick, Stárkt af fit muntra hopp fôr en, faft ovifs, gro̊da, Och jorden dropparne utaf hans panna fick.

Och Jorden deremot, mede tock famher hon fkãakre Ax at fin trogne Son; och bergade hans korn; Och Yimnigheren fjălf med ráttvis godhet Cânkte . Til hopp for flera ar, fit fruktbeprydda horn.

Dí yppigheten in från Slögderne ej hunnit, At läcks til fig en dem fkickligare hand. Hvart Stånd var aktningsvardt, fom utaf nit har brunit,
At bllfva $i$ fin mon fortjant af tofterland.
Och deras Lekars pragt var hemtad fratn Naturen, Och Erigheten dá det fórfta bandet knòt. Och fkulle fabein tros, man äfven ibland djuren Sett Lammet Imekande i Tigerns vilda fkót.

Och ingen ed befvor det loffe alkkern gifyit, Den Flicka han begart, var hans af Himmelen; Och inga Makars band fớr dúden flitna blifvit, Och vaggans Lek.kainat var fffa zimens vån,

O, fordom fálla folk utaf Naturens \{kảnker!

- Hvem, ovån of yårt vàl, gaf ofs i våra dar För Eder arlighet, belefvenherens rinker, Fór ftyrkan i Ert brôft, en ftâlkládd barins förfvar ?

J hunnit Lyckans gràns. - Jag driftar fråga Eder; Kan den ej vidgas ut tór defla dagars lott? Er vainad fvarar mig, "at den fit urfprung ledes Frå̀ vaua uti Dygd, okumighet om brott.

At nójas med fin lott, och främja andras lycka! - Det var et hufvuddrag af Edra Lagars $0 k y g d$ ! At difka fin Monark - fom ingen fâr förtrycka! Var enda fáftningen fór Eder ópua Lygd.

Hvad battar ofs at fe fă afundsvárda òden? Med lika fällhets rätt vi fäfăngt kráfve den; Men lysnoin til vårt hopp, den enda tro̊ft i nóden; At load förloradt ir, kan fkảnkas ofs igen.

> Om nyttan af Philofophiens anvándande vid Religionens Sanningar.

1bland de fördomar hvilka, genom de falka och fórvända begrep de infôrt och ftadgat, alfadkommit det mefta onda i verlden, torde med Ikål den kunna räknas, at Philofophien $K_{3}$

## 142

icke kan fta tillammans med Religionen, och at man bemodat fig of deff i fin narur och til lir åndamai fâ nåra fôrenade kunfkaper, tilkapa tvánne farrkilda med hvarandra fóga gementkap egande verenlkaper. Er nogare efrerfinnande fkall fnart fôr hvar nch en tånkare góra begripligr, ar deffa åmnen bôrà vara forenade, och at fkiljagrigheren dem imellan malte blifva fkadig fôr bågge. Vårt fornuft, lemnadr ofs af Sksparen at i alla fórefallande âmnen vara vîr ledfagare och virr fâtrelnåre, fkulle det icke fteácka fig rit granfkningen af de fơr vårt vă vigrigafte Sanningar, foth en Guddomlig Uppenbarelfe meddelar ofs? Skulle månnifkjan, fom genom denna dyrhara Förfynens lkânk fa myckel ut, vidgar fina kunfkaper, fà djupe forfkat i naturen, fa hoggt ftigit i uplysning och fòrad. ling, nódgas ftadna vid de Guddomliga Sun ningarne och dår erkânna grânsen af des fórnufis fórmåga? Vifferligen fórlorado hon då de âdlafte ämnen for fina forkningar, och der ljus bvari fon focadade den iaturliga verlden, fkulte i den muralıka aldrig kun. nat fkingra dimman frân hânnes ógon. Mânnifkjoflăgret har ofverlefvat de tider, - if der of våld, barbarl nch okunnigher, - då formufter lảg fjâtradr under det orimligate och meft fórquáfvande andeliza tvăng, och aldrig vågade hơja fig til pro̊fning af någoni
enda-Religions Sanning. Dogmer fortplantade från förfäderne, ach hvilkas helighet genom deras âlder anfågs orvifvelagtig; Satfer antagne of et inđkrånkt antal månnifkjor, fom kallade fig de öfriges lărare och trodde fig ega râtt at befalla deras famveten; Mótens beflut, fom efter omftåndighererne jåmnkade och föråndrade Religionens fanningar, och flutligen lemnade ingen ting quar af deras uriprungliga renher; voro de lagar fom genom et antal Secler oinfkrirgt fyrde verlden, och arberade $\mathrm{p}^{2}$ at hos männifkjorne aldeles utflåcka och quåfva den fvaga ftråle af uplysning, fo̊rnufter \&̊nnu underhöll, Til dygdens ófning och fillhetens vinnande anfag man tankar och begrepp offverfódiga, ja áven fkadliga; Tron fkulle er(åtra alt; ju mindre man begrep ju mera fkulle man tro. Det fyntes fom man anlåg okunnigheren och tanklösheten fôr månnifkjans ypperfta egenAkaper, de egenfkaper hvarigenom hon endaft kunde vinna laligheten, och fom nâtmaft hójde hånne til fin Skapare, gjorde hânne til det vârdigafte Guds Belâte. Men det torde vara nog taladt om de tider, fom evigr góra månfkligherens blygd och fôrtjänade en evig glömfka, hvilka genom de oJyckor och rysligheter form teknat dem, fkoo la våcka alla kommande åldrars affky. De $\mathrm{K}_{4}$

## 844

ras varnande exempel bör dock hos ofs göre den lafrdomen kraftigr verkande, at i den Stund man fkiljer fórnufter från Religionen, och quatfver mánnifkans forfkningsgifva ii moralifka ámnen, man áfven $i$ der nármafte quâfver hånnes fơrnuft och alla fjallens hôgre egenfkaper, alftrar okunnigheren och barbasier, och derefter lafterne och brotten.

Vi behơfve icke lânge betånka ofs, fôr ar finna hvilka fórdelar de moralifka veren. skaperne til/kynda Religions- begreppen, och hvilken olågenher faknaden af de fórra måfte medfóra fór de fednare. I deras fórening ligger deras fyyrka, $i$ deras fôndring deras fvagher. En uppenbarelfe den fo̊rnuftet fôrkaftar, måfte hos en förnufrig och tảnkande varelfe til inter gơra begrepper om des Guddomligher, och en Dygdelära fom faknade Religionens fto̊d, faknade alt fom kunde gơra den ófverrygande fór mânnilkjo-förftåndet och verkande i utöfningen. Religio. nen oeh Sedoláran râcka hvarandra hjâlplamma hánder, fôr at gemenfamt kunna verka til der ftora ändemåler, männifkjo flâgress upJyening och fơrbärtring. De på fôrnuftet grundade begreppen om Dygden, Moraliteren, Religionen, Gud, Des vafiende och egenkaper, det värdigafte fátret ar dyrka Honom, och den af dygdens efterfóljd fyrande glå. dje och filllhet, hvilka innefattas $\mathbf{i}$ den na-
turliga Sedoläran, ega en fkónhet, en vårdighet och hógher, fom långt ifrån at motftrida eller fórdunkla uppenbarelfens Sanningar, twårrom måfte gifva dem en ökad glans, och framftilla dem i en fullkomligare dag. Fâfangt fơreftalle man fig at Religionen kan umbåra detra bitráde af förnufter, weh där der få kande hânda, vore det tit Religionens ftörfta fkada. Man fkall tro, herer der, de uppenbarade Sanningarne, om de ockfâ ofverftiga vårt begrepp, de âro helige, de hafva et Guddomligt urfprung; - men en Tro utan begrepp, âr ráteligen ingen tro, den kan icke fâlta fig vid någor fóremål. Uran at jag begriper, kan ingen offvertygelfe hos mig vâckas, och uran ófvertygelfen om vigten och värder at hvad jag bór göra, fkola deffa trons förefkrifter evigt fakna efterfôljd. Hârigenom fkulle Religionens hela vigtiga och válgörande ôndemål fơrloras. Det utrrycket i Skriften: at man fkall taga fit förnuft til finga under trones lydnad, har blifvit fa bortvi̊ndt frân fin naturliga och för hvar tänkande månnikkja alıfór tydliga mening, at man dermed velat auetorilera förnuftets ureftängande från pro̊fningen af de Guddomliga Sanningarne. At fo̊rnufret varit en ftöseften för alla falika Religioner fór ganfka fâkert, men lika vilst âr, at i alla lanna, elles K s

## 146

riltrare, alla hvilks hafva månnifkornes verkliga vǻ til fyftemål, förnufters och Sedo. latrans medyerkande haft den lyckligafte inflyrelfe. Áven den ypperita och fullkomli, gafte Religions lâra behófver fôrnuftets bitrâdde, om den icke i långden fkall forrlora fin renher, lika lât fom en kâlla grumlas ock förlora fit rena, vallmakliga vatren, då hon ej behórigen vårdas och underhalles. På andra fidan vore det en lycka fôr et land dár de moralifka begrepen, genom rådande fórdomar eller en allmân lâtufinnighet, fôrfallit och blifvit bero̊fvade både fin uriprungliga renher, och fin verkan på männifkors tånke. färt och gerningar, om dâr Religionens Sannigar innu kunnar bibehâlla fit vârde, och fợtita at lemna et fto̊̀ åt dee til undergång lurande Dygdelåran. - Deffa anmårkningar hafva, fom jag forrmodar, tilråckligen banac mig våg, til den underfökning, om nyttan af Pbilofopliens anvdudande vid Religo. nens Sanningar, lom jag hâr å̀mnar föreraga mig. Jag fkall fôka framftåla derta åmne under alla de fynpunkrer, fom meft förtjảna tánkarens upmårkfamher, och i tillâmp. ningen blifva de gagneligafte.

Nytan of de Philofophifka Vetenfkaper. ne, til bvilka åmnen fom hâlft de må anvåndas, îr for och mångfaldig. I allmånher at tals, medfóra de ordaing och redighet vid
utrankander, urfkiljning och granfkning vid profningen af alla de ammen, vid hivilkas utredande man berjâiar fig af der ljus de meddela. En annan vigtig fördel är den, at de gifva åt alle kunfkaper och vetenfkaper hvarvid de anvandas, er mer utvidgadt och gagnande fôremål, en egentligare och fômonlio gare riktning. Det ljus de fpridt offver Hio ftorien oeh verldens hafndelfer, har lemnat mánnifko fôrtảndet et rikt fôrråd of de nyttigafte och vigtigafte anmarkningar och underrâtrelfer; der föd de lemnat Statslåran, och de begrep de infỏrt om mánniflkors inbórdes fkyldigheter mot harandra under alla olika Jifvers omftändigherer, torde tot månfligheten en dag blifya af den meft välgo̊rande inflyrelfe; deras verkan på f\&llheren af vår enfkilda lefnad och vårt ungänge åt för mycker oftridig, at kunna färtas i fråga, fơr mycker vigrig, at icke fórrjâna all upmárkfamher. Retigionen lika med defla och alla- andra grenar af mánfkliga kunfkaperne, fkoirdar af Phifolophien tamma ftora och vigitiga fórdelar. Om Religionen Akall fórvanalas til en yerenßkap, om begreppen om Gud och andeliga ting fkola ikládas en lyftemarikk form, kunna de vål icke få den bâture och vardigare ân under Philotophiens birråde. Men det mål och den riktning Phidofophien ger at Theologifks verenfkaperis,

