## 74

utvifar neggamt värdet af de fórdelar den medfôr. Hon go̊r Religionen fà várdig fit hóga Uphof. fà allmänt gagnande fôr märni. Ikjo-fliggter, fom den efter fin natur bór vara, Hon framftålier Religionens Sedolára i all des hógher och renher; hon vifar Religionen under den formonligafte fynpunkt, och banar fôr hånne våg til alla hjertan, genom det behag och den fkönhet hon gjuter ófver des láror. Hade alle Kyrkolărare varit Philofo. pher, hvilka fora fordelar fkulle ej Religio. nen deraf hafva 1 kôrdar? Man fkulle icke då hafva fert Gudalâran infvepas i et Schola. ftifkt mórker, blifva en tummelplats fôr ordkâmpar, fórvandlas til et fyfteme af ordgrät och hårklyfverier, alftra en mångd folianter of onyıtiga difputer, kåtrerier och irrlåror, orimligherer och löjligherer, och då den gordes obegriplig fôr fôrftåndet, aldeles fôrlora fin våg til hjertar. Beklagligen fynes fto̊rre delen af dem fom uphâfvit fig at tala i Religionens namn, for mycket hafva foide fig vid låran om fo̊rnufters tilfånga tagande under trons lydnad, och man fkulle til månkligherens b̊̊fta oonka, at de låtit förnufter mera rỉda i fina arbeten. Under en Philofophifk lârares penna, framft̂llas Religionens Sanningar' på det fơr dem vêrdigăfte och fôr männifkjor gagneligafte färt. Mon om at uplyfa och forbbåtrra, ej at fórfágta viffa läro-
fatfer och fơrkátrra andra, med vórdnad fór den Guddomliga Uppenbarelfen, ledfagad af fôrnuftet vid granfkningen deraf, forgfâllig at it Religionens Sanningar gifva den redighet, begriplighet, ftyrka och värdighee, fom endaft kunna grunda dem $i$ allmånna ôfvertygelfen, befordrar han på der verkfammafte Gudalårans framgång i verlden och mânnifkornes fôrbơturing. Aldrig var Religionen utfatt fơr en ftorre våda och nârmare fit fórfall, fin då hon nödgades ftrida mot förnufret. De okunnige trodde $i$ fin blindher utan at begripa, de uplyftare forkaftade alt emedan de ingenting begrepo, eller funno orimligheten af hvad de fórfodo. Fördomar, villor och galenfkaper framkommo hoprals, och narrar och bedragare fpelade hufvudiôlerne på Religionens likafom på Politikens 1kaideplats. Men Philofopherne uphơjde fina rờfter, bindeln rycktes från de okunniges ógon, och de halfklokes yrahámmades: Sanningen framftrailade frản alla fidor, och villorne flygrade for des ljus. Religionen årervann fit vârde, och renfad frản alla tillatler, dem galenßkapen, pedanterier eller bedrågerier derì infört, återförenades hon med fórnufret, och blef vàrdig fie uphof och fit inndămål - Man torde med fkål kunna påftà, at Religionen, mera ån någon anuan af månfkliga kunkaperne, behöfver detta bitråde af

## 150

fórnufter och Philotophicn. Minnifkors be grepp i allmânhet måfte blifva mera offkra och orediga $i$ de fonnen, fom blott beroaf deras fóritànd och inre kånfla, ân i dem hvar vid de yutre finnena kunna rjäna dem ril led. fagare. Fo:fkningarne i de förra. fórutlátra en finare Moralifk kånsla, en nårmare fjålf. kännedom och en mera collad tankegàfva, fon man trâffar hos mángden af mâmilkjor. Da kânna ej den mâtta i begreppen och den finhet i urfkiljningen, fom lâra tånkaren at up. tåcka det râtra och undvilita afvígarne. D derril orediga och befynnerliga Religions. Jâror våna dem, ar i defla ämmen aldrig fôka begrepp och fórnufr; då de finna Salighers. laran klädd i myfteriernes och òfvernarurlig: herens draige, blir der en nundvikigg fóljd at deras tankegảfva måfte făngillas i fördomarnes band, ocli fôrnutret aldeles underka. Atas inbildningens och pasfionernes vâlde. Nu uptylles verlden med fantafter och galniogar, nu tilfkapas af Religionens Sanningar hela fyftemer af myfteries och fvármerier, hvilka alla båra obegriplighetens fâmpel och deri ega fin forreningspunke, nu befolkas jorden af otaliga underbara varelfer fom delta. ga i månnifkornes ©́den, weh verka på dem $i$ ondt eller godt affeende, af \&fven fâ många flag och naturer, fom den orediga famtmanfottningen af tankar i fvärmarens hjorms
kan alftra. Alt àr underbart, fo̊rvånande och oftvernaturligr; alt fom ârl naturligt och begripligt förakras och förkaftas. Om i Rołইgionen fkulle finnas någet fundt begrepp ôtrigt, om någon tanke of dygd och moralić fkulle hafva inmängr fig ibland des låror, anfåge fantaften redan fin mộda frululớs; och fkulle uptåndas of en ny ifver at med er heligt mơrker ófvertícka Gudalł̊ran. Man fkulle kunna fylla hela folianter med beråeteller om alla de orimliga, underbara och obegripliga Religions låror fom pả derta fâtr blifva alftrade, och Chriftna Religionen har beklagligen hårtil, kanfke mer àn ni̊gon anman, blitvit et olyckligt verkyyg. Mot detta vanvert och fvätmeri, fom fầ djupt fôrnedrat Religionen, och berôfvar hànne all des valgórande inflytelfe fór mánkligheren, gifves blote et kraftigt verkande medel - Förnufter, hvilker, fatt i verenfkap, man kallar Philofophie. För des ljus fürfvinna alla deffa dâr fkapens, vanvettets, o̊fvertrons eller bedrågeriets uptog, myfteriernes tåckelle afdrages, Religio. nen framvifas klar och rydlig for alla finnen, månnikkorne lära kènna frua pligter med ófvertygelfe om deras varde, och ledas af denna óverrygelfe i uto̊fningen. - Man har mycket tviftar, om i Religionslifran nâgra myfterier böra finnas; någut form man ej kan farta, men fom man bờ tro; och huruvida

## 152

en fidan låra kan hatva et Guddomlige us fprung, fîledes vara der hógfta Fórnufter. Det fynes $i$ alla tider hafva varit er konftgrep af Religions flifrare, fom endaft for Politiky affigter velar herrfka offver mainnifkors tankar och farnveren, at infvepa Gudalăran i ee tjockt mo̊rker, jngen ting förklara, göra fơr. nufter obrukbart vid pro̊fningen af trosartiks larne, och upfylla begrepers ftatle med my. ferier och ófvernaturligherer. De hafva ock få vål utro̊knat fin fak deri, ty hela verids. hiftorien bevifar, at det andeliga mórkree alftrar både det Moralifka och Politifka. Gud §̊r der Hógita Fórnufter, och månnifkjans fơr nuft år en Atrảle af Hans ljus. Han har Sin nåd velat uppenbara fór månnifkorne de höga Sanningarne, rórande Hans válende och egenfkaper och vågen för dem at nalkas Honom. Och deffa uppenbarade Sanningar flkulle vara fơr månnifkjo förftảndet ofatlige, Ikulle tros, uran at kunna begripas! Vifferli. gen icke. Hvad vore dả nytran af Uppenbs. relfen - och hivartóre hade dả månnikkan blifvir begåfvad med fórnufret? Befvare hvar och en myfteriernes anhångare deffa frìgor, En enda verkelig myftere gifves, hvilken af fórnuftet \&̊fven få litet kan infes, fom månßk liga fơrmågan dervid måfte erkånna fin gråns; den âr fjålfva Guds Våfende och des fyrelio i naturen; men deraf fôljer ej ar myfterier
bôra finnas i den egentliga Saligherslîran; twärtoom fynes der mer inltämma med Guds visher, at deffa Sanningar af mânnifknene bó。 re: $\mathfrak{i k a ̊ d a s ~ i ~ d e r a s ~ f u l l a ~ l j u s ~ o c h ~ k l a r h e r . ~ H : - ~}$ de altid formufrer ,uch Philofophien fărr ledfaga mâtnifkorne vid prôfningen af de Guddomiiga Sanningarne, fkulle fäkert många myiterier fórfvunnit, och et ljus upgåtr dår man fơrut endaft fkådade mórker. För at egentligen rala om Chriftna Religionen, fynes den ganka mycker behöfva derta Philofophiens bitráde. Den Heliga Buk hvarur des lfror âro hemtade, full af liknelfer, Allegorier och Sinnebilder, hivarunder des förnämita Sanningar ligga fơrborgade, måte visferligen med en Philofophifk noggranhet li̊fas ach Akârfikidas, for at icke gifva anledning ril origtiga nch villfarande begrepp. Sjutton Seklers erfarenher frikallar mig från alla bevis i derta ámne. Då ofta er och famma Sluifrens ftaille tiohnt til ftöd för fridiga meningar, då ingen fantaft eller galning gifvits, fom icke ur Bibeln fôkt bevila fina underliga, orimliga eller lojliga Luser, finnes noglamt huru val fórnufrers prơfning behứfves, denne uplyite Domare, form i ale tóker uprâcka der lanna och rấra, Den Heliga Skrift, i er philofophifkt ljus berrakrad, framAtâller de heligafte och meft válgórande San${ }_{5}$ Hiff.

## 154

ningar, des liknelfer och allegorier fà de fkónafte utvekling, och des tverydigherer fór fvinna aldeles. Sả blir Philofophien et för ningsband imellan fórnufter och Uppenbarel fen, och då hon vårdar fórnuftets åtr, hóje hon begreppen om det Ho̊gfta Våfender. Och hvilka blifva följderne af denna Philofo phiens vigriga inflytelfe på Religionen? Vis ferligen de meft lyckliga och våtgórande tór månfkligheren, Philofophien återgifver Re ligionen fit fanna vårde, fin urfprungliga ren her och hógher, och Ntbeismen berôfvas fi fâtafte ftód. Denna ho̊gft fôrdírfliga och af Akyvårda låra, fom är dygdens undergång oc lafternas fräckafte fkyddare, denna lâra at in gen Gud ár til, ingen Förlyn, inga lagar fó mánnifkorne, ingen ordning, inga pligrer a opfylla, intet hopp for det tilkommande - bór til fin uprinnelfe och fortgång til Akrifvas falika och emor förnuftet fteidandt Religions begrepp. $\mid$ Ofvergången ifràn vantro til otro år mycket lattrare ân man vanligen fóreftaller fig, och den vidfkeplige fom fino ner fig hafva trode fór mycket, tror fedan ingen ring; förkaftar Religienen, likafom Mo. ralen. Derföre finnas ucts de flefte Aiheifter i de lânder, dér Religionen eger minft quat of fin renhet, och difr des Sanningar icke äro uplå̀ne fôr allmánherens prófning; de finnas dár, itrots af Inquifitioner ${ }^{\text {b }}$ och bsil,
ith langt fitire mângd ân annorfotdes, och dstj; fig ofta under helgedomens masque. Men då igennom Pbilofophiens ljus Gudalárans Sanningar blifvit renade, dả man ej mera blindt tror, utan begriper, dả okunnigheren och vantron fórfvinner, dả âr Atheismens period ure, oeh des för förftånder lika orimliga tom för bjerrar farande farfer kunna ej vidare boppis någon framgång. - Alle ikrymrare och bedragare, fim betjona fig af Religionen til fina omoralifka affigters utfórande, form under okunnighetens, vantrons, vidkepelfens och fvârmeriernies tider, egt fà många utvegar ar fôrvilla och fôrfồra en lát-trogen menighers fe fig nu berófvade all fôrmåga ar flkada, och kunna fâllan undgả at disilive blifva afhúljde. Fantafter och fanatismens anhingare, fakna nu de verkryg fom frambragt rufentals fórvillelfer och våldiamheter i verlden, ech blifya måt, de före fôr fơrakt och åtoje, de fednare fór hat och affky. Hvart Philnfophiens ljus framtrånger, Akingras villor och fôrdomar, krâffas nidingar och folkförfórare, reknas med åtlójers Itämpel dârar och fvârmare, - Sjãlfva Indifferenrismens, deana 1 à 1 kadliga och olyckliga finnesforrfattning, forn văcker hos månnifkor fâ mycken köld och liknőjdher för Religion och Dygd, och fà ofta leder ánda L2
til Atheismen, uphơr dâ Philofophien àtervunnit fin förehing med Religionen. Hon ingjuter i alla finnen nit tór Religionen och vârma fớr Dygden, genom det vårde hon ger den förra, uch det behag hvarmed hon teknar den fednare. Gudaläran blir begriplig for haar och en, inplantar fig i ófvertygelfen och derigenom i gerningarne, Religionen vioner ganfka mycker, och månfklig. heren ànnu mer; och flkulle mójligen den gyldene ålderns fällhet kunna $\mathfrak{i k}$ ånkas åt jorden, blefve det vilst et verk af Gudalärans och Philofophiens förenade bȩmódande. Mén jag fynes glo̊mma, då jag upråknar Philolophiens vigtiga fördelar, at jag framftatler et låfral ôfver adertonde å phundrader, denna fo̊r evigt mårkeliga tidepunkt i männifkofl̊g. tets Hiftoria, Det for denna vigriga och lyckliga epoque, fom ândreligen hunnit fullkomligen återftalla fôrnuftets râtt och Religionens värde, åter knutit detta under en mângd Sekler uplöfta föreningsband, nch genom det hógre mål och den nyuigare rikining den urftakat fór månnifkornes bemédande, framrâckt et kraftigt medel til deras förbåtrring och fơrådling. Om Europa med glådje och fórundran, under lopper af et halft Seculum, erfarit en den lyckligalte Revolution i des Moralifka férfattning, om det fert famma ljus, fom redan uplyft de flefta andra veren-
fkaper, Ifven fprida fig o̊fver Religionens Sanningar, om de fert defia Sanningar verkande pả allmånna tånkefâtrer och tidens håndelfer, om de fett Arheismen förivagad, fanatismen kråffad, hoprals uråldriga villor och fórdomar fo̊rftorde, öfvertron och vantron, alla fantafters och dårars uptog, forraktade och fórlöjligade, findteligen om det fert dygderne i fórening med uplysningen fortikynda månniSkuflagters fôrådling och fullkomlighet, få rackom derfơre Philofophien, hvars vårde man fả långe mifskânt, hvilken man få långe hållit fkiljd ifrån Religionen, men hvars återknutna forrening dernied, i des förfta verkningar redan vifar fig fă vålgo̊rande, och i framtiden vifferligen fkall blifva det ånnu mera.

Rummets infkrånkning tillåter mig ej at, med den fullitåndizher jag ónkade, utbreda mig ofver detta fa vigriga och intereffanta åmne. Det redan anfórda torde dock vara nog, fôr at fadga tånkarens omdöme, och vägleda honona vid fullfóljandet af deffa underfökningar. Endaft den önfkan torde jag til flut fă ytrra, at då Philofophiens nytta fôr Religionens Sanningar hinner blifva fatt ur fråga, en Reformation med andeliga lároböcker måtre företagas. I fynnerhet lynes denna fôrbåttring behófvas vid Barns undervis-
ning i Chriftendomen. At lâra dem lîfá Dogmiarifka Theologien, framitsld pả Alera hundrade fidor, är lika liter rjànlige, för \%indemaler, fom befvåtligr vid deras slder. Ale fladnar i utanlåsning ; ingo funda och rediga begrepp vinnas. Den bấfla Careches vore til Ifventyrs den, fom afhandlade Chriftendomens Sanningar på fyra blad, få allmánua, lảta och tydliga fom de kunna framftallas, med undvikande af all Dogmatifk och Syftemarifk form: Áfven en fadan bok borde ej lemnas $i$ et barns hânder tôrrån vid tio ârs âlder, undantigne dem fom ega fårdeles quicka natursgåfvor. Derigenom vunnes den fórmen, ar de larde fig begripa och fórfâ, utan at belafta minner med en mångd läror fom til. hóra en mognare alder. De kunde federmera med dubbel fôrdel Iffs et Religions-fyfteme, och inle Gudaláran i hela des vidd. Onflkeligr vore, at fôráldrar ifrân den tiden, dà fórftànder börjar uivekla fig hos barnen, fôkre igenom famtal och munteliga afhandlingar undervifa dem i Religionsvågen, hvarigenom de både lărraft kunde faira deffa Sanningar, och fà mera hog at lâra dem, - Men deffas fâfom alla andra fôrbâttringar i upfoftrings: vågen, mảfte lemnas å̀t tiden ; jag vågar dock hoppas, at Ptrilofophien fkall palkynda dem.

## Om allmánua Fórfattningar. Ur Tableau de Paxis.

N

Na regerande Kejfarens i China Farfar, har utgifvit en fórfatrning af en aldeles egen befkaffenhet. Sedan han i fina trádgảrdar blifvit varle en rot, fom gaf bärtre och ymnigare Ris afn de vanliga, flötre han denna vi̊xt, med forgfallighet 1 flera ârs rid; och då han genam egen erfarenher blifvit ófvertygad om nyrran deraf, eller at derta Ris ófvertráffade alla andra forter, urgaf han en forrfattning, hvari han kungjorde denna uprâckt fôr fit Folk. Han lig utarbera en fullftândig Boranifk befkrifning, meddelade alla nôdiga underråtrelfer, och tilbo̊d fina underlåtare frôn af denna kofteliga planta.

Kejtaren forrklarade i famma förordníng, at han gjorde fig en ftorre fra af, och fann fig mera tilfridsftald öfver at hafva meddelar fir Folk denna uprâckr, inn om han hade up: reft hundrade rorn af porcellaine, Nîr vi betánke at Kejfaten infôr hundrade nitiotvå millioner månnifkor, hvilkas hufvud han var, få uttrycker fig, up fylles vår fjå af vórdnad; ty hundrade nitiotvà millioner mânnilkors vålfignelfer fơr en vâlgerning, hårflytande af en fả omforgfull godhet, framftaller et det meft hóga och rórande fkådelpel,

När der Poetilka fmickrer velar göra en konung til Gud, fynes der bóra urifakras, om der ny"ijar derra recifamhers utryck emor den Chinefifke Kejfaren, fom med egna hânder anfade en få nârande planta, fôr at ega det ̊̊dla nójer at kunna tkảnka den för evàrdeliga tider åt hundrade nitiotvå millioner månnifkors efterkommande. Hvilken ftyrelfe! hvilken Monark! hvilken Far!

Om Segrarnes glans, fafom Zoroafler lifger, icke ar annat an eldslagans fken, hvilken af Europas Konungar, gjuten i bronze och upftald pả văra alimånna platser, fkulle icke inge ofs en högre kånsla, hållande i fin hand en fâdan våxt, în omgifven af krigers kảnnerecken och fjátrrade flafvar?

Ack! om man iftâller fôr deffa Latinfka inferiptioner, ingråfde i marmorn hvar och en Regents vílgorande författningar, fkrifne på det allmánna fpråket, vore icke derta mer fant, enkelt och hógt? Lycklig i framtiden den Monark, fom kunde fomla et ftórre anzal deraf?

## PLAN

til en ny och fóriaittrad Schole-inritt. ráttning. *)

Dat år otvifvelagtigr, at undervisningsfaftret i vårt k̊̊ra Fâdernesland tarfvar mycken fôrbâtrring.

Den Låro-method, fom vid de Publiqua Scholæ verken ánnu nyutjas, år af den i derta århundrade allmânt tiltagande uplysning linge fedan utdoomd, Vid ărfkillige private Inrâtningar har man vål til en del fókt afhjâlpa deffa oli̊genheter; doch torde, med all vo̊rdnad tơr flika hedrande fôretag, åndock

## L 5

*) Vi hafve trode ofs lika mycket handla efter affigten med vär Journal, forn beryga en fkyldig aktning fôr någre emñot det Allmánna vál förtjänre mân, dâ vi hår infơre denna Plan til en ny och fórbáttrad Scholx-Inráttning. Den ftio gande uplysningen har lánge fedan giort en fådan inráttning nódig, och vi hoppas at bland vaire medborgare knappaft nágon fa litet tảnkande lar finmas, fom icke infer nyttan deraf. Vi tvife lika litet derpâ, foin vi fôrmode at den uplyfta Allmánheten, tôr hvilken det upváxande flaggtets daning i vett och dygd aldrig lâr blifva en likgiltig fak, icke underlâter at löka befordra och underhjalpa et fa Patriotifkt oeh lafvárdt forretagaride, til de allmáma undervisnigs-anfelternes Ebrbåttrande.

## Utgifuarne:

kunna fogas, at fli af dem upnått någon fårdeles hógd. Tvànne af deffe fednare, fom, i fall de kunnat beftå, torde kan hảnda nårmaft hunnit Fullkomligheten, Herr Kongl. Hof Predikanten Tbenfedis och Kungl. Bibliothekarien Stridsbergs Schola-inerituningar hafva bågge redan uphört, och för nárvarande lär ingen finnas, fom förtôkt at tråda i deras forfpår, mindre afhjålpa, hvad til affventyrs dervid jåmvál kunnat brifta.

Om à ena fidan Erfarenheten beftyrker, at månnilkans ungdom âr den til Språkens lârande tjănligalte tiden, fâ âr det à den andra lika fäkert, at med et limplige undervis. ningsfâtr flera andra vackra och nytriga faker under famma tid kunna inhemtas. Huru bedröfligt ar der då icke, at fe Ynglingar efter många års anvând tid i Scholan, och derunder, ofta med et onödigz brâk och befvär, infupen (pråklärdom, icke hafva den minfta kånsla fôr det vackra och hơga i Naturen, icke kunna förklara de enklafte Pheenomener, fom dâr fôrekomma?

Lågger man ánnu til deffa brifter, at fâdane Ynglingar ofraft icke en gång kunna fammanfátra en enda fkicklig rad på fit modersmảl (â at der blir mening, icke of fina Hiftorifka, Philologifka, Moralifka och öfriga kunfkaper góra fig den ringafte nytra i allmåna lefvernet, och aldeles icke veta eller

fơrfå fig på något, forn kallas Lag, något fom heter Vitterhet \&c. monne man val då kan fégas vara obillig, om man påtar, â en fa nånça âr tilbragt tid i Scholan, i det minfta icke âr få väl anvând form den borde, ja, om man fkulle tillågga, at förre delen deraf inr fruktloft forrlpild?

Det îr, för at åminftone til någon del aflijälpa deffa ofullkomligherer, form man fó: refati fig at upratta et nyit Inftutur, mer af Parriorifk nit och vålmening, ân i hopp at fâ fe fin möda dervid rikligen betald. All. mánherens bevågenhet emot derina Inraftning kan góra, at den med tiden fart en myeker vidare urftráckning. Hvad fom til en början fker, och huru undervisningarne tils vidare komma at handhafvas, rorde af medföljande Tabell nårmare ftå at finna.

Til fórklarande af den famma, fant nårmare urredande af hvad vid denna Inråtning ár at i akttaga, har man trodt fig borra ânnut tillágga fóljande :

Ingen emottages, fom icke vafl kan lafa modersmålet, och fórftar at liter handeera pennàn, famt eger nảgot begrepp i fin Chriftendom. Man ville, at han tillika kunde lâla Latin och Franfyfka imnantil.

Difciplarne famlas klockan imellan half och tre quart til åta om morgonen, då en kort undervisning i Moralen dem lemnas. Klockan precis åtra $\mathrm{f}, \mathrm{m}$, vidraga lásnins. dels feparatim: det fo̊rra vill fîga under en Läromäflares upfigt och handledande; det andra under z:ne eller fleres, fom då lâfa i fâr. fkildra rum.

Klockan imellan 10 och in f. m- arjutfedd til ófning i de fria konfterne, bvilka annars vanligen plåga förfummas. Denna undervisning betalas färfkild,, och ankommer på Fóräldrarne at fórena fig om den flags o̊fning fom de finna bå̂t paflande fôr fina Barn, dả Inflituters fóreftåndare fôrbinda fig at emor billigafte vilkor anfkaffa fâdane Läromäftare i defla faker, fom både âro fkicklige och âfven gơra fin flit med Difciplarne. - Sedan en Eleve hurnit til mera fkickligher i någon af deffa kunfkaper, kommer han dock framgent at lika fulle $\mathrm{p}^{\mathfrak{Z}}$ denna time ófva fig deri,

Klockan imellan if f. m. och 3 e. m. hafva Dilciplarne frihet, för at under famma sid ljâtfve dels recoligera hvad de lifr, dels ófverlåfa tils eftermiddagen der, fom då kommer at afhandlas. Detta har man funnit if mycker nódigare, fom erfarenheren beftyrker bảde den orroliga nytua, fom hårflyter ifrản er tråger uprepande of hyad man lafrt fig, och den framgång vid fpråkens inhemtande, fom man finner, då man it tid får låra fig at handtera Lexicon och fjälf utreda meningarne,

Kl. precis tre efrermiddagarne bórjas åter låsningarne, hvarmed fortfares til kl 7 om afronen, på famma lått form om foriniddagarne ofvan fagde afr.

Om Onsdags e. m., hvilka eljeft vanligen plåga förfummas, låfes hår til k1. 5, och Lơrdags e. m. kommer framdeles til upmuntran fór de flitige, at, emor en ganfka liten tilókning, $i$ afgiften, anvåndas dels til Boranifka och Mathematifka excurfioner, dels tit Chemifka experimenters anftållande, hvilka fakers nytta nog lår recommendera fig fjalf. Lffemethoden kommer at blifva meft discouxiv, eller et flag af föreläsningar, hvarunder thau genom raifonnementer bibringar Eleverne funda och rediga begrepp i alla fórekommande ämnen. Man fmicicrar fig med den forrhoppning, at detra låsningsfât, fom vida ófverträffar det annars i Scholor vanliga, fkall vinna en uplyf Allmanners bifall.

Med utanlåsningar komima Eleverne icke at iyffelfätras på ftållet under fjälfva Lectionstimarne, få vida fådant kan undvikas, utan anvåndas dertil blott de timar, på hvilka Difciplarne àro ledige.

Inga andra faker àn de meft angeliagna weh oundvikliga fkola lafas utantil, låfom declinationer, conjugationer, årral, vilsa tacta, in. m . och blifver det aldeles icke tillâter at repa up en utanläxa 1 iafom et blott minneg.
verk, utan fkall det noga underfôkas, om Dilcipeln rigtigr begriper hvad han genomlsft. Alla abfract, laker undvikas, fà vida górligs âr, fór de mindre fôr fig komne: f̊nu mindre tillătes deraf någon utanlisning. Sådant, om der mäfte fke, tilhór àtminftone den mera mognade åldern.

Flera ån tvânne fpråk på en gång fâ icke låras, Sedan et fpråk âr vàl inhemradr, fâr Difcipeln búrja med er nyer, likyäl med iakttagande, at der forra kommer p ® fina viffa timar at recolligeras.

Latin har man icke trodt fig kunna döma ut; Srminftone är der för de flefte en nódvåndighet at til någon vifs grad kånna derra fprak, hvarvid man fedan lårer beftå, i anfeende til dem fom icke åflunda någon hơgre fullkomligher deri. Man vill fifven fôrföka, hvad en látrare method här kan urrâta,

Til en bórjan låres Latin och Franfyfka, Når. Latinfka fpråker âr fâ vida inhemradt, at Dilcipeln kan vara med i den ho̊gre Divjfionen fritt och obehindradt, famt det Pranfyfka fprảker för(varligen blifvir lârdt, eller tvârtom, får Difcipeln bórja med et nytt fpròk, fâfom Tyfkan, o, i. v, Sả lânge Difciplarne ej hunnit blifva defto mera for fig komne, efler deras antal någorlunda âr beftimdt, lâ at det kan bârs fig, lâfes allenaft pâ z:ne divifioner; men nár den tiden kom-
mer, at flera fpròk fikola inhemtas, komma Lásningar at hăllas pà 3:ne divifioner, livartil nódige timar efter behof och umftandigheter fkola uffes, utan hinder for andra fakers lărande.

De fom ex profeffo vilja lâra något vifst fprâk, fâfom Tyikan, Engelfkan, Franfkan, Grakifkan \&c, , kunna ock emot fârlkild ôfverenskommelfe deri erhâtla undervisning $\mathrm{p}^{2}$ ofverenskomne timar.

Vid undervisningen nyrrjas dels de böcker, fom pà modersmâiet båft âro fórfatrade, dels fådana Compendier, fom of Inftiturets fôreftåndare fjälfve til Difciplarnes tjänft utarbetas.

Man tror fig iffven bo̊ra fórklara, at det icke bór fơrekomma någon underligt, at man lăfer viffa faker, fåfom Natural-Hiftorien, Geographien, Juridique, \&rc. conjunctim, det vil făga åtven för de mindre fôr fig komne. Ale hvad fom icke of fơr myeket abftract, uch fom forreftatles i allmånher famt pà et practikke firt, upeldar inbildningen och gór intryck, Lát ock vara, at Difcipeln fôr i âr icke lär fig mer àn ar kainna et och annat djur, en och annan ftads eller orts belhggenher $m, m$. fả är der indock en reel kunfkap, fullkomligt upvågande den, at kunna några glofor mera. Desutom kan of hans mer eller mindre böjelfe för den ena ân den andra faken

## 168

låt flutas, hyad fom en gång bơr blifva hans yrke.

Ofver Difciplarnes feder, (utan tvifvel utgórande en lika våfendrelig del af deras upfoftran, fom de infigrer livilka fmáningom inhermens, vaka informatorerne i Scholan ej mindre än Fôréldrarne då de åro hemma. Refigion, moral, upmuntringar, alt fkall anvândas, för ar i denna del ằma det ofra nog vilda måmifiko hjertar, utbreda affky fôr laften, weh vâcka böjelfe för dygden.

Tvånne gånger om året pallos offentliga examina, livarvid förâldrar och anhórige m. A . bjudas at vara nârvarande, fór at om Diliciplarnes framfteg ifrån den ena tiden til den andra blifva underrátrade. Ândringar och förbâtrringar ril fullkomnande af denna plan, komma efrer hand at vidragas, Allmánherens nytua år Inrâtuningens fórnåmfta fyffemål.

## N. R. C.

Med detta Häfte átfóljer en Tabell, fom nifo mare utvifar dell ordtring, hvarefter Läsningarne komma ot inrättas, ${ }^{9}$, hvilken ock färfkildt ken befes i Utters, Holmbergs och Arboréns Boklảdor, fame pi Lảne-Bibliotheke: i Hulet N:o 75 imellan Käkse och Bedoires gránderne vid Stora Nygaton alla f.m: $\mathbf{k l}$ imellan $1 t$ och I , a hivilket fiftnámnde falle underrättelfe on vilkoren jamyath lemnas.

## STOCKHOLM, <br> Tryckt i Kumbinssa Tryckeriet, 1796.

## JOURNAL

 FÓR> ALLMANNA UPYSNINGEN SEDERNE.
utcifven ab SALLSKAPET, F. B. SJETTE HAFTET.

Sommar-Vifa. Til Ungdomen *).

Y
nglingar, af Sommaren nöjer och behager njuren! Len - och ikåden $1 k$ ónheten i des fpår tå lifligr gjuten,

$$
\mathbf{M}
$$

*) Deta Poëne corde fynas en dei Lafare haf. va kpmmit i ljulet pầ en nog orjánlig tid, dà de fóremál det befjunger bórja forrfvinna ur paturen亏 men fór den känflofulle, fonn altid med nóje áterkallor minnet af Sommasens behag, förlorar det icke derföre fit vitde; och fom Utgifvarne at denna Journal täkna fig til demna Clofs af varclier, hafva de ej funnit denna omftândighet böra hindra detta Styckes infofrande,

Glada, ljufva, falla tid,
Som ifrán mir finne drifver Sorgen, då du kkón och blid nojen, kjusning, hopp mig gifver.

Dả du triumpherande vintern från vår bygd fơrjagár, fkulle roird jag dig ej ge glâdjens fång i lyckans dagar?

Uri alt din fägring ler, inter i din táckher fattas, och för huar gå̀ng jag dig fer, af mit hjerta mer du ikatias.

Solen fkön och ljus och mild, lifvar ofs med fina ftrålar, Och fin guld-beftro̊dda bild uppå vatten-ytan målar.

Ân på Ófterns fkyar fånkt fvag des förffa ftråle brinner; ân med aftons purpur ftenkt uti hafver han forrfvinner.

Mot des laigors haftrighet
Sommar fligren ofs hevarar.
Sufar len - med blygfaminet,
Och mor kâllans forl fvarar.

Uii blomfter dalen ftråckt trörte vandrarn ftilla hvilar, fyalkad af Zephirers flagt, fkyddad emot Nordens ilar.

Fälten gróna, blomftrande, våra o̊gon ljuff fôrnöja, medan regnet fallande gâr at deras prakt fo̊rho̊ja.

Kíllan fusar med behag,
bóljan đånande fig hvalifver, och vid åkkans vreda flag ftum och håpen jorden ikålfyer.

Utaf fjöar, fkogar, berg kjuste váxlingen vi fkido? fkiftande ii glans och fîrg famma hand de dock fórråda.

Under lekar, dans och ling bygdens folk fig glade göra. Utan fvek och uran tvång, hvad de våra hjerran rơra!

Komt, min Sångmó, fjung med mig all den prage naturen hyier, från den ros fom ópnar fig til det klot i hójden lyfer. $\mathrm{M}_{2}$

Må, vid dina Si̊ngers ljud,
mắnnifkorne álika lâra
denne gode, ftore Gud,
fom alt fkapat til fin ára.

Ungdamen râtt at njuta vet denna leende naturen,
i din kânflas liflighet
uppå glådjens vingar buren.

## Om Theatern och Sederne.

Den lâfande Allmånheren må ej förundra fig offver, at jag hår fammanfôr defsa åmnen; efter min inbildning åro de mycket nårflågrade, och bóra icke £kiljas ifrån hvarandra. Theaterns verkliga ândamål âr i min tanke, at up̂râtthâlla Sederne, genom de intryck den gór på våra kånflor, i de fo̊reftâllningar af Dygdens fkónhet och la ftens ftyggelfe hon bjuder åfkádaren.

I et land, dår Sederne börja fórlora fin renhet, där man icke mer nitàikar fór Dygden och dår râdflan fôr laften fórlvunnit, af Theaterns medverkande af mycken vigt. Den uppehåller ånnu den vacklande

Dygdelăran, och bjuder de rådande villorne och lafterne et kraftigr motvårn. Des verkan âr fórre än Philofophiens i detta affende, ty hon íger en uvvig, fom denna ej gerna kan betjåna fig af - den at med åtlojets ftåmpel rekna Dygdens och de goda Sedernes fiender, er medel, fom $i$ en lattfirnig tid fnaraft fö̀bâtrrar. Mâtre den altid dâr upfyila fit ándamål; altid uplyfa, röra och gagna; aldrig lâmas til en organ for bemandander at en omoralifk gerning; aldrig genom lâttfinnighet i uttrycken ftơta de goda Sederne.

Man har oándeligen tviftat om Theater inrâtuningens nytta eller fkadligher; men de flefte hafva fett faken blott ur en fynpunkr. Hvarföre ej hári, făfom i alt annar, raifonnera efter denna enkla, funda principen: den ấr fkadlig, då den ledes ifrån fit åndamål - den gagnar, då den ej derifrån afviker,

Der fôr federne olyckligafte, fom verkligen bero̊fvar dem det-mefta bitråde de af Theatern kunde vånta fig, i̊̀ den oordentliga lefnad Theater-folket i allmånhet föra. En ạ̀kådare, fom med ytterfta fórkjusning fert Dygdens Gudinna på Theatern fpela en rôle af det meft vackra och heliga i naturen, finner kort derefter denna famma Gudinna i en

## 774

Societer, der Hóglåter ofellart borde tilho̊ra lafternes Gudinna. Hvad \{kall han tänka - derom? Kan hans förkjusning åndå underhâllas? - Mângden af månnifkor kurna aldrig åtfkilja ting och Perfoner. Det ât deras olycka - En ypperlig Predikant, fom lefver illa, fkadar Religionen, - Monne en liderlig Akteur mindre fkadar Thearern, och derigenom Sederie?
a Thearerns fiender fórekafta of genaft den frigan: Kunde ej alla Skådefpel umbå ras? Hvad verklig nytra kunde de góra Sederne, urom en total reform, fom blefve tvăr at verkftâlla, De vifa at Skådelpelen ס̂kats i famma mon Sederne forfămrats, och ar Theatern blott âr et tidsfôrdrif fôr låttingar och duglơfa männifkor, hvilkas dygd dervid lika liret vinner; fom deras illaka lefverne derigenom förbåtrras, - De anmår$\mathbf{k a}$, at dả Roms folk hunnit til ytterfa graden af fórnedring och flafveri, dả de ingenting mer egde gemenfamt med fine folte Förfäder: fon at de trampade famma jord, fom burit Bruter och Reguler, at de da endaft ropade pà Brơd och Skidefpel. iMedgifvom Sanningen af defsa Anmarkningar, men fkiljom defsa fragor: Hvad hat den varit? Hvad bór den vara? Hvad kan den blifva? - Den flora Theater-Reformen ${ }_{2}$ fom jag med månge andre anfer no̊dvåndig,
måfe taga fin början med Perfonerne, och fâ ftrâcka fig til fakerne Och fôr at hindra, at ej fkådeplatfen må blifva et withall fór lâttingar och dagdrifvare - lăt foådefpelen mindre of ta upforas. - alt fórlorar fin vigt genom vanan at fe det. - Theater. vanan do̊fvar upmárkfamheren på faken, och fäfter den vid yran.

Goda Piecer framfér alt, kunna icke nog recommenderas. - Icke alrid de The. atralifka - forgliga - rórande - mänfkliga lifvet lemnar få många uptrâden deraf, at erfarenheren til äfventyrs har flera fådana exempel at upte an Theatern. Men i lymnerher fedolårande, uplyfande, undervilande Skảdefpel - fom fóreftälla alla vackra eller fula drag af den enfkilda lefraden - fom lifva hos männifkor känflan fór dygden och deras pligter $\rightarrow$ fom ftåmpla lafterne och brotten med förakt, vanåra och affky. De bóra framftalla, dels ftarka, dels kjulande målningat; omfom fôffâra, omfom intaga, tala ril kânflan och derigenom finna våg ril öfverrygelfen. - De bora hafva en vils väroighet, deras alfvarfamhet aldrig burtle. kas med ima quickheter, de dygde-iniryck de lemna, aldrig fơrfivagas eller urrå̀ngas af lătrfinniga talefâtt och handlingar, - En Forfattare, fom upblandar et alfvarfamt och vig: M 4
tigt ämne med fkämt och narragtigheter, tjánar icke fôr vål den goda faken. Dem, fom verkligen nitălfka derfơre, mifshagar han genom denna frihet - dem fom ej ă ro bôjde derfôre, ftyrker han mer i deras JâttGinniga tånkelâtt, ân han fo̊rbåtrrar dem. Det lójliga har en magt öfver vårt finne, fom gör at vi längft bibehålla intrycken deraf. Man glommer alt der nytriga och vigtiga i et fådant arbere, och påminner fig endaft der lójliga.

Om Comifke uptråden àro nyrtiga at framftalla på Thearern, til fórforrande af àtkilliga fördomar och dârfkaper i allmänna lefvernet, hvilket jag ej vill beftrida, bóra de, efter min tanke, i fârfkildıa fkảdefpe! framifâllas, tà at de icke, genom blandning med alfvarfamma, måtre väcka năgon obehaglig contraft. Vid defsa Skådefpel torde
 liga, målande, trâffande, ej fôr mycker vanliga De determineras meft efter tiden. En Comifk Piece af fórra Seculi alfter år mindre pafsande fôr vår tid, des ófriga fôrrijaņt i fit vårde lemnad, fả framt den ej urpekar någon allmän laft eller dârfkap. Fórôndrade Seder oci' tånkeḷ̊tr gifva ăt mânnikors upfơrande er fóråndradt utfeende. En Comifk Fórfattare finner vid hvart tidakifte nya anledningar för fit fkåmt, och han
go̊r vål om han fôker mota hvar upkommande fördom och galenfkap i des bo̊rjon, Huruvida de egenteligen fa kallade Operor fór Sederne kunna vara nytrige at upfôra, vet jag juft icke. Jag menar dermed de Dramatika arbeten, fom icke egenreligen hafva något ándamål, hvarken at undervifa, uplyla eller fơrbäura, at röra eller intaga, fom dels framftálla ófvernafurliga händelfer, dels framftälla de vanliga på et ovanligr tâtt, och hvari det briftande i fodla och hóga tankar, erlâtres genom det granna i artrycken och det lyfande i execution. Dả delsa ej innehålla något fridande mot Sederne, äro de ofkyldiga, ehuru de icke âro nyttiga, - En allmân regel blir, ar i fynnerher dâr underhålla fylens vårdigher, emedan ämners tomhet få vål behöfver ófverilcylas. En god Fórfattare Tynes góra den goda fmaken och Sederne den minfta tjånft de af honom kunde vånta, dả han ăt derta Skådefpels flag upoffrar fina talanger. Det gifves Operor, fom med egenfkapen af det lyfande förena det högfa Dramatika vårde; det förftås at de ej kunna komma under fo̊renåmnde ytrrande.

Vi värdere $i$ allmänhet aliför litet Acteurs geniet; men vi hafve mycket orätt deri, Det Theatralifka fnillet âr lika fâ eger M 5

## 178

fom alt annat, och forrtjanar famma aktning. En. Aeteur, fom felar en ypperlig rôle v̊̊, bor ftłllas i bredd med det Sniller fom fórfatrat Piecen, - Fốr at agera rätt vâl, fordras at verkligen kunna fätra fig i den beJågenher fom âmnet fo̊refkrifver, tpfyila in fjil med de kânflor man fkall vifa, och nåftan glómma ar man befinner fig på Theatern, fór at blifva åkìdad.

Sederne kunna vál umbåra Theatern Thearern icke Sederne, Des värde fórfaller i den mon den mindre har Meraliteten til ógnamårke. - Des verkan på månnifkors tånkefåt och upfürande âr ftort. Den verkar på alla, utom lánfinniga eller kânflolófa månnikor. Et fôrrồflligr Thearerflycke, fom gynnar en falfk eller fôrd af ft<rtta våda för Moralireren i er land. Vo̊rdnadsvårde de Forfartare, fom rătt berjå̊na fig af det bitráde Theatern temnar, til fordomars kufvande och lafters utrorande. Men ónkom tillika, at er Folk aldrig mårte komma i den olyckliga ftâllning, at Skådefpelen bletve der enda medlet til ar hinm dra lafternes offerhand tagande, hvilker i fâdan hândelié blir nog kraftiôft.

## Om Âlderdomen.

## Ur Spectator.

$A_{f}$ f alla de lölliga önfkningar, fom dagligen góras i fâllıkap, for vâl ingen ovârdigare en tånkande månnifka, ân den, ar vilja blifva yngre ân man är. I allmånhet får mañ tóka grunden derril i någor foremål, fom piilminner ofs en fơrbigången hándelfe, twilken vi garna fkutle fe förnyad, men hvilker fóremåt tơr vår nårvarande alder âr mindré palsande. Det âr et ofviklige prof på et fôrvirradt eller fôrdårffvadt finnelag, om vi tro ofs hafva behof af vàr ungdom, endaff for ar kunna anvånda den fyrka i nerverne och lederne, fom vi fordom egde. Lika orimligt s̊r 'der fôr en Gubbe, fătom en Romerfk Talare anmårker, ar önfka fig en ung Mans fyrka, fom det vore for denne ar efterftrífya tjurens eller hîftens, Defsa ónfkningar áro lika ftridande mor naturen, fom borde tjäna till râtrefnóre $i$ alt hyad ej ftrider emot Råtrifian, Lagarne och fornnufter. Men ehuru hvar Gubbe varit ung, och hvar Yngling hoppas at blifva gammal, ryckes dock en ganfka onaturlig miffslåmja ega rum imellan defsa tvånne lifvers fkifien. Denna olycka Jiga fridighet harleder fig ifran et vertoost het i ungdomen, och en fóga fornuftig dingslan och milströftan, eller et emor naturen Aridande begâr ril ungdomens nójen i en hógre ålder. En ung Man, fom endaft efrerftrâfvar dygden, och en Gubbe, fom ej har någon bójelfe til liderligher, åro aldeles icke hârunder inbegripne; det âr blott fmåherren, fom vifar en fóraktlig mine i fâll. fkap med de gamle, eller den gamle narren, fom afundar hans raka och högdragna gång, fom hår utgo̊ra ämnen fọr vårt fórakt, Jag medgifver at detta uttryck âr något itrå̀ngr; men på hvad fått băr man handrera en òfverdảding, fom blott fôker finliga no̊. jen, eller en gammal Man, fum tåres af fôrargelfe derófver, at han ej mer kan njura dem? Når ynglingar på allmånna ftållen vifa fig öfverlemnade åt laftbara begår, kunna förflåndige M \&̂n icke vånta fig annar, ân at fe dem falla $i$ en forrakiligl ålderdom, om ej do̊den bortrycker dem mide under deras dàrSkaper. Når en Gubbe berygar fin faknad af fordna nöjen, yppar han en mot nataren ftridande bójelfe til der, fom Forrfynens vanliga ordning ej kan återkalla. En gammal Man, fom är dedfen öfver fin ålder, år ibland alla varelfer, ânda från Ôfver-Ângelen til den obetydligatte mafk, den fom meft handtar emut det goda vettets och förnuftets fô.
refkrifter. Hvilka obehagliga forreftatlningar lemnar ofs icke en liderlig Gubbe, fom enfam i fallfkap med de onda andarne fmådar Fórlynens ordning, dà alla andra varela fer underkafta fig den? - Huru hârmed må vara, latom ofs efterfe hyad man förlorar genom årens antal: den gamle kan ej tilfredsftalla fina ungdomsbegär; men fornuftet, fom af dem icke mer oroas, har ta mycket ftorre ftyrka. En gammal Adelsman, lom erinrade fig med en af fina vånner några af deras fordna håndelfer, utropade: ack $\min V a n$, det var en koffelig tid; Det ât vål fant, fvarade den andre, men vi egde icke dà vart ndrvarande finneslugn. Det bór ej vara tór ofs en liten rilfredsitâ̊llelfe, at under vàr jordifka refa hafva hunnit o̊fver ungdoms-ålderns plảgande hetta. Under det fjålfva lifvet år en feber, fom det med ale fke̊l kan kallas hos våre uifvåfvande ynglingar, âro de nöjen man njurer fóga Ikiljda fıån en yrande mânnifkas inbildningar; och der är icke mindre lójligt, at ónika denna lifvers ålders fórnyande, än det vore för en frik månnifka ar fakna de förlorade praktiga palars, fo̊rkjufande ipatiergångar och blomftrande fålt, hvarom hon ralade under uibrotten af en fvår fjukdom *ech des tómnlo̊ fa tilftånd,

## 182

Hvad angår de fôrnuffiga och vår nąo tur endaft vårdiga nöjen, fom beftâ i tilfredso ftsllellen af gode rygte, hoppet om en evig fâllher; och umgånger med aktningsvärda mânnifkor, âro vi i rillẩnd at fullkomligare njuta dem, i famma mon vi åldras. Om vi dele lifver i fårfilda fkiften, nch vi betrakte der med en fördomsfri efterranke, fine ne vi at den fifta äldern deraf eger fôrerräder fór alla de andra, blott den âr åfföljd af hella och munrerher. Minner af en åt dyg. den helgad ungdom, gifver fifilen er âdelt, ftilla och innerligt nöje. Pảandra fidan kunna de, fom hafiee den olyckan at icke kunna med rilfridstâllelfe tånka $p^{3}$ fin fôrflutna lefuad, ârminiftone dermied trófta fig, at de icke mer faro urfatre för fina förra freftelfer, eller i fara ar âter falla i fina fôrra dårfkaper. Man har ganika val fagr, at den fom will lange vara gammal mâfe bôria at blifwa det i god tid. I fjalfva verker, om man ej hos fig urrotar alla laftbara begar, innan aldern gör ofs ofórmögne dertil, fórerager man dei for lent, och pasfionen blir quar i hjerrat, ehuru den faknar medel at rilfredsAfsllas. Den fattige Soldaten, fom ligger thir i Chelfea ibland Invaliderne, och fom förlorade fio ena hand vid fifta belîgringen i Flandern, kånner alla morgnar, då en ftrîno gare köld tillâr, vårk i ânden af fingrarne,
hilika ofro nergrafde $i$ jorden $\mathrm{p}^{a}$ andra fidan om hafver.

Det begar man har at fynas i den vackra verlden, och at lyfa med egenfkaper of inter vârde, go̊r at de unge fórakia de gamle, och at defse få ogerna vilja afftả ifrån at fynas unge: men deira of en aldeles förvånd ordning både hos det ena och andra könet, ach i fâllet för at fólja våra finnens naturliga beftåmmelle, fom bôra vålja eller fórkafta, enligt hyad naturen och fo̊rnufret fïrefkrifva, antage vi oordningar och lópe efter fkuggor.

En hóg alder hos en dygdig Perfon af der ena eller andra konet, medfór er vilst anfeende, fom ger den vâtde framför alla ungdomens nojen. Om vo̊rdnad, undergifvenhet och akrningsberygelfer fkanka dem någor nöje, fom emottaga dem, kan man fryggt fága, at de aldrig felas den dygdiga Ålderdomen. Då vi jămnfóre den ena àlderns brifter och fôrdelar med den andras, finna vi deri få mycken likher, at man måfte förundra fig ôfver ar fả ringa fórbindelfe eger rum emellan ålderdomen och ungdomen. Denna nalkas dóden på många flera fâłllen, efier Ciceros anmarkning, och hyar of den yngling, fom kan fóga med mera vilshet ${ }^{2} \mathrm{n}$ en Gubbe; at han fkall ofverlefvaden inftundande natten. Ungdomen \&r underkaftad flera olyc-
kar, des fjukdomar äro hâfrigare, och helfans återvinnande mera tvifvelagrigt. Hon - hoppas vafl et långre lif; men des hopp eger ingen fäker $g$ Fund, och ingen ting år orimligare, än at fórlita fig på en fă ovifs lak. En gammal Man, fom på inter vis i detra affeende kan fmicka fig, år juft deäi lyckligare: har redan njutit det, fom den andre blott hoppas: den ene onfkar at lefva långe, den andre har redan lefvat länge. Men ack! Kan man nyttja detta uttyck om månfkliga lifver? Alt det fom måfte flutas en gång, fôrtjänar ej at vârderas efter fin långuarigher. On timar, dagar, månader och år fo̊rfvinna, âr det af liten vigt i hvilken time, pa hvilken dag, i hvilken månad eller hvilker is vi dó. Man bór klappa hånderne àt en god Acteur, i hvilken Scene of Skaidefpeler han flutar fin rôle och lemnar Thearern. Pả famma fitt fir det med en fórnuftig Man, en kort lifstid år fór honom tilräcklig at fullgöra Dygdens och Árans fordringar; om han fàrar fin fkyldigher, har han lefvat för långe; men om han upfyller den ânda til flurer af fina dagar, if det for honom likgiltigt, or han lefvat láogre eller kortare tid.

Underfókning, om och hurù vida de gam. le $i$ fin ofvertygelfe vifat mer finnesflyrka och ftåndagrighet, fon de nyare, och i fall de det gjort, hvilka orfakerna derril áro, -

## Fraiga framftald \& sall/kapet $E, B$.

D
fna frågas underfökning âr dels Philofuphifk, dels Hiftorifk. Philofophien omfattar Grunderne, tagne i fjålfva mánnifkonaturen, Hiftorien framftaller Gerningarne och förfer ols med exempel. At endoft döma af Hiftorien til de aldres fórmon, if at begå rvånne fel på en gång, at blott le faken på en fida, och äfven af den fluta oráts. Man dómer med râtra den fôr hjelte, fom manligen och tappert vifat fig i ftriden; men orf̂er fluter man, at en annan icke eger en hjeltemodig j j 1 l , derforre at han fakmar tilfille at den fôr verlden ådagalågya. Underfôkningen of denna fråga âr af lảngt fórre omfatrning, ân min tid medgifvit at granka, Ìn fâllkapets tålamod fkulle tillàta at afhöra, I folllet fo̊r Afhandling, få jag framRatlla năgra ftrofdda Philofophifka och hiftorifka Reflexioner. Och dă inter tidehvar£ blifvit ufftakadt, ingen tid beftàmd, hvareft de gamle Aluta, och de nye vidtaga, ville jag
med de gamle egenteligen łörfta Grekifka och Romerfka Folkflagen, i fynnerher under deras florerande tilftånd, intil deras vàidés aftagande och fall, famt de Nationer, fom igenom famtida hândelfer med defsa i Hiftorien giort fig kånde fôr finnesftyrka och ftảndagtigher, då af fig fjåle följer, ifrån hvilken tid de nyare vidtaga.

Om man berraktar defsa gamla Folkflags antingen tapperher emor fiender, eller mod i faror, ellet fórakt fór plågor och dôden, eller ftrângher $i$ feder, ihårdighet $i$ arbere och módor', eller trohet i fórbund och vánfkap, famt vördnad fôr fine Fider och dyrkan fór fine Gudar: Akola de atrid förrjàna den vifes upmárkfamber, fundom vicka hans beundran, At folja den i alla defsa uptråden, at framftslla de oliks, churu farka drag af finnes ftyrka och ft ndagrigher i flera tidelivarf och få mànga ounfkitien, for tilráckligt åmne fôr en hel bok. Sifom fuar pâ den framftålda frågan, vill jag, enlfgt min tilkảnnagifna affigt, föft anfo̊ra năgra bevis, tagna i minnifke-naturen, tedan fom kortaft nर́mina några dels na ionlıra, dels pefunliga hândelfer, för ai på dem grunda ftyrkan af de Hiftorifka tevice, nch andreligen hăraf draga de refuler och flurfater, havartil de antagna grunder kuuna fóranleda.

## Plillo fopbifka Grundfaifer.

I fíd af Philolophiens djupfinniga forfkningar uch en derpà grundad ofviklig erfarenher, antager jigg fafom medgifver, at månnifkan offver hela jordkretfen fódes med lika narurliga fjals weh kropps fôrmógenheter. Hônnes yutre finnen ãro hos alla de famma, hvilka tilfóra fjaten de ur den finliga verlden pả dem verkande âmnen, fom fóljugtigen i hánne derom vácka lika känflor och begrepp. Denna allmånna likher i kânflor och ankar utvifar, at deras gemenfamma ändamål år enahanda. Derra åndamål, i kraft af deras narars férmógenherer, fom alla vid uröfningen fammanfåmma i böjelfe och åtrå til det goda, i affky fór det onda, är oemorfăgligen deras välfảnd och och fållher. Utan at vidare utvekla egentliga befkaffenheren of denna tallher, eller natu. ren af fjalens förmögentieter och krafter, kunne vi dock af den alfmanna likdanhet i dem draga en lika allmann flutfats, tjånande til bevis i närvarande fråga: at orfakerne til olika finnelag, eller til fyrka och fvaghet i caracteren, icke grunda fig i fjalfva männi-fko-fórmógenherernas natur. Et lika refultat upkommer af månnifko-narurens betrak, rande pá den moralifka fidan. Ty antagom, at orfakerne il olika caracterer grunda fig i N 2
fjalfva naturen, få måfte de ligga antingen i kroppens olika organifation, eller olika 1 j ålens formógenheter, eller famfålt i bȧgge, År organifationen, eller känflo-verktygen af olika natur, måfte de på dem verkande känsloámnen góra olika intryck, och defsa väcka i fjålen olika kånflor och tankar, faur i följd deraf olika omdómen om famma fóremål, hvaraf åter nódvåndigr fkulle fólja, at hvad en del utvalde falom godr och nyrtigt, akulle en annan förkafta fåfom ondt och Ikadligt, hvilker likv£̊ ffrider icke mindre med begreppet om mánnifkornas gemenfamma ândamàl, f̊n med all erfarenher. Om man endaft vill tánka fig olikhet eller ftridigher i naturen af ijálens fo̊rmógenherer, är man ftraxt ifrån hela åmner; ty endaft igenom den fórmodan, har man redan antagit olika kånflo-tänke-och begårelfe-logar, och dả vore en orimligher at vidare efrerforfka andra orfaker. Men icke blott begreppet om månnifkornas finnes.befkaffenhet, om ftyrka eller fvaghet i caraEteren, uran ock begreppen om hela deras moralifka våfende, om grunden til deras förbindelfer, deras fria gerningars tilråknande, til ftraff fôr deras brott och belöning fôr deras dygder, hvila helt och hållet på månnifko-ffałlens ofôrănderliga och enahanda naturs fórmógenherer. Med antagandet af defsa grunder ftar, och
med deras förkaftande, faller hela den Lårobyggnad, lom innefattar och åtyftar månfkligherens tollher och fullkomligher.

Fâfte vi ock vår upmårkfamhet på dén inråttning, den ordning och visher, fom råder i den ofs kânda naturen, huru ingen fo̊rmógenhet, ingen kraft år förgåfves gifven, utan at de inftåmma med afpalsade, och leda til åfyftade ändamål: huru defsa i kånsliga och fig medverande varelfer tynbarligen ådagalägga, ar de beftå i Individuernas fôrmoggenherers och krafters utvekling, odling och ftigande til en fmåningom tiltagande fullkomligher; at med detta bevis, fom grundar fig på Skaparens oinfkrânkta fo̊rftånd, magt och vishet, fo̊renar fig feklers erfarenhet: af hvilket alt karligen kan intagas, at hela malsan af månfkliga kunfkaper, det ifr, den hittils fkedda utveklingen och odlingen af månnifkans phyfifka och moralifka natur, har både i vidd och djuphet mångfaldige tiltagit, och igenom en efter famma grunder fortfarande, och til lika åndamål fyfrande vidare odling fkall ånnu framgent ftiga til allmånnare och högre ljus i fórftånder, til tôrådlade bójelfer i viljan, och hårigenom nårmare nalkas fin fullkomlighet fafom fit råtra åndamâl. Stå nu defsa grunder fafta, fả fórblifva ock de refultat, lom håraf up

## 120

komma, och de fluffatfer, fom häraf i rig. tif ordning dragas, oforatuderhiga fanningar, fom ingifva have Tânkare, mad ertorderlig underbyggnad ar farra principer och fladfoljder, en fullkomlig ófvertygelfe, at i mínnilkans phyfilka ech moralitka natur inga orfaker fil de âdres fórerráde i finnes-ftyrka och Atăndagrighet framför de nyare, kunna framvias. Oinderfóre et förment företride fkall exiftera, of onekligt, at der bör fo̊kas i yutre omftåndigheter, făfom olika upfoftran, olika Regering, famt olika moralifks och Religionsgrunder; hvilka alla rilfälliga och yttre omftaindigherer hafva er ftarkt inflytande på mänkligheren, och få långe de finnas fkiljagtige, aldrig uphöra at fátra fà enfkilda mânnifkor, fom Nationer i ganfka olika finnes författning och tilftånd. Det ăr derra vi fkole bemóda ofs at utróna, igenom jämnförande af sldre och nyare tiders

## Hiflorifka bevis.

Det år i fynnerhet Hiftorien, fom, igenom framftallning af fordna Folkflags eller Individuẹs gerningar, man trodr gifva er afgörande utfag til de åldres fórmon: vi vilje derföre dem fom kortaft genomógna, Detta fält erbjuder ait Beundraren fórvånande, åt Tânkaren lârorika uptrîden, Et Grekland
framvifar et Sparta, dír hela Staten tycktes lifvas af en enda $f$ fal, och denna fjals lif beftâ i finnes Ayrka ach ftåndagtigher. Thermopyles klyttor fro er i alla verldsảldrar talande bevis hârpå, dâr en Leonidas med fin lilla hàr for en oemorttảndlyy offvermegr icke ryggade, utan alle med en fjålsftyrka, fom tóraktade faror och dóden, fôkre och vunio egen fora och efterverldens aktning och heundran. Beho̊fver jag mer ân nåmna de Romare, derta iharrdiga och hårdnackade Folk, fom lika litet tallde tyranner inom fig, fom fiender utom? Et Caribago öfvervinnes. Det finner urvåg at refa fig, och alla nerver fpi̊nnias, fjalfva, kónet bidrager på det kraftigafte bảde* i âran at frâlla och i faran at dó. Se det gamla Sagunt lika oryggligr i fo̊rbund, fom tappert emot fienden och ftảndagtigt i dóden, Nâr alla medel til förfvar voro för fvaga, ingen bjálp ifrån Rom, ingen uivåg at undgå fiendens bojor; då funno Sigunts frie Invånare i fin egen fjåls flyika och hóghet et fâkert medel or râdda fig fialfve från tråldom, el fina makar från vanåra och fina barn frånđ̊elände, igenom et fritt ofverlămnande af fina kroppar ril lågornas fôrrårelfe. Den fegrande Hannibal kunde blott med hápnad trampa et kånnlolöft ftuft af defsa Frihetens älikare N 4
och offer, Betraktar man antingen de gamla Afiens Folkflag, Indianer, Parther uch Scyther, kande igenom fin rapperher, fir mod och ftåndagrighet emor Grekers och Romares inkrákinings-lyftnad; eller Norra Europas gamle invånare, deras utwandríngar, krigstog och hérriader, deras âtrå at enligt tidens rảdande tånkefôtt inļ̊gga: âra, at ơfvervinna de ftörfta motflånd, at icke blort faindagtigt uthärưa módor, utan ock fóka de förfta affventyr och faror, för at med dem mâta fit mod, och i dem trotfa och förakta dód och plăgor. Kortheten tillårer icke at håıpå anfôra enfkildra exempel ; men de finnas åfven til ôfverflỏd i vårt eget Fáderneslands håfder.

Undren icke, m. H. om jag med en fkyndlam blick genomógnar fekler, likafom Vandraren med fnabbher genomfar Länder, lemnande mångfaldiga vigtigá fo̊remå, ån onåmnda, ån ofedda, med blott anteknande af en liten del, fom vid fórbifarten vifar fig. Fåfom vår upmårkfambet på fednare tiders Folkflag, och vi fkole finna, at ehuru under förándrade omftåndigheter, under nya föremål, fom dela och ftyra de rådande tânnkefâtten, mânnifko-naturen, långt ifrån at ombyra ifrån bättre til fâmre, ifrån flyrka til fvaghet, ifrån ftåndagtighet til villrådigher och vankelmod, har varit, å och för-
blifver fig altid fik. Fo̊rblifvoth allenaft vid fjalfva hufvudfaken, uran förvillelfe af en mingd biorfaker och tilfâlliga hândelfer, 1 m ftarkt verkar på mânfkliga öfvertygelfen, och ledr fjâttva Naturens krafter, des verkfamher och ipånning til befynnerliga åmnén och åndamál. Betraktom blott det flora i deras finne och gerningar, icke enlige allmånna Fórnufter, utan enligt deras o̊fvertygelfe om ftort, högr och ådelt. Med förbigăende af de Folkflag, fom under namn of Turkar och Araber, likt fyndafoden of. verfvémmat andra Nationer och verldsdelar, med ftillarigande af den Ande, fom dem lifvade, det fórfárliga mod, fom inga motgångar kunde förfivaga, inga nederlag tukta , den ihårdighet och ftåndagtighet, fom oryggligen framtrångde til fit mål: med fo̊rtigande häraf, låtom ofs fâfta upmärkfamheten vid Europeifka Folkflagens korsfârder, vid de nâftan oo̊fvervinneliga ivårigherer dem mórre, de utftandna módor, de ógonIkenliga faror, den tapperhet iftriden, den undransvårda hjeltemodigher, finnes - fyrka och ftåndagtighet, hvarmed de uthấrdade făngenfkap, plågor och dôden: detta alt upvåger vifserligen både Grekers och Romare vilade hjelcemod, finnesftyrka och ftåndagtig. het. Från delsa tider leder det fâ kallade

Ridderfkaper fin bórjan, fom i fin grundlägg. ning och affigt var âdelt, fort och vålgörande; och en kánnare af defse Riddares gerningar och óden eger er lika fà ftort fkâl at beundra deras hógfinnigher, âdelmod och ftândagtighet, fom o̊mt tilfálle at beklaga fine likars felfteg. Nalkas man fednare tider, betraktar man et Amerikas uptåckt och kufvande, fkall väl månnifko-vånnen ryfa vid omån kliga grymherers uto̊fvande emor H kar, och finna en finnesftyrka af ftåndagtigher, fom på bå och lagor trotlat och belett fjålfva grymhetens verktyg, för at icke kunna upiånka ftarkare plågor. Med fafa ófver månnifkors grymhet, och beundran ófver de förfo̊ljdes finnesftyrka, ftåndagtighet i fin ófvertygelle och oförfkrąckther fór plågor och do̊den, lâfer man Albigenfernes óde, hvaremot i gamla rider knapt något kan jåmnföras, om jeke en Neros och hans likars fórfo̊ljelfer emot de Chriftne, Med hvad mod, med hvilken fjäls-ftyrka och ftåndagtigher i fin ofvertygelfe fôrfagrade icke Hulsiterne fin lara, och huru hafva icke et Schweitz, et Holland, et Norra America kämpat för en frihet, fom koftat dem få mycker blod, få många mo̊dor och fvàrigheter at befegra?

## 197

## Perfonliga drag af fiark caractere.

Med liki korthet och i fóljd deraf lika ofullkomlighet får jog framitalla perfonliga exempel på fimnesfyrka ech ftảndagrige her, få i fitdre fem nyare tider. Återkommam til Grekernes Fâderneshand, dắr mån-nifko-fniller med fä mycken lifligher, hôjd och flyrka urbildar fig; dir hjelsen icke blort funnit et falt för fils rapperher och en hvila fo̊r fir-ftoft, uran ock en rolk foor fin åra, en H anteknat och befjungit hans hedrifier, och til efrerverddens kunkap och ho̊gaktning ófverlemnar hans namn och dygder:-af mange fit Fadernesiand och fin Frinet $\{1 / i k a n d e$ Medbargare, Pbilofopher och hjeltar må mig tillảras at nämna ganfka fả. At tilfkapa en Lagftifining fo̊r fin Fofterbygd, âr et at niánnnifko fnillets ftơrfta förerag, och fom fordrar hela des Atyrka och djupher, En Solon och Lycurgus framerida i denna egenfkap. De manga hinder at undanródja, de ftora fvårigheter at ófverviana, den frivilliga landsflygt de ålade fig fjálfve, for at gifva fina Lagar beftånd; vitna om deras djupa månnifko kånnedom, deras flora finnesflyrka och ftåndagtigher. Beundrom en Codrus hos Greker, en Curtius hos Romare, Fôrrigom icke, at en Socrates med all
en ädel och om (jåls fyrka nch ttåndagtig. het förkunnade Sanning, utơfvade Dygder, fo̊rlvarade den vårnlóla ofkulden emot de mågriges tyranni, oaktadt han fảg fin beló. ning i fórakt, i förfóljelfe, i bojor ocb en våldfam död. Hvilken ftyrka i Carąteren rrâffar man icke hos de Romare! En Brutus air medborgare, och upoffrar fit Fiderneslands tyrann åt des Friher: en Brutus är Far och Domare, oeh för deltagande i ftämplingar emot Friheren dömer egna barn til dóden. Scevola fkyr inga faror fôr at dóda fit Fiderneslands fiende, och faftegen trotfar den håfigafte of plågor, då $i$ en hâpen fiendes åtyn han frivillige låter fin hand at lågorna förtåras. En mera mildrad, men icke mindre fjăls ho̊ghet och flyrka vilar en Regulus, fom gifver fienden fit 18 fre at återkomma fâfom fånge, eller fifta fred, men i Rom affyrker freden, fålom på fkadliga vilkor for Fiderneslander, hvarefter han ljaglf, oaktadt vånners och anhơriges bóner och tå. rar, frivilligt återvånder til fienden, plăgorna och döden. En Marius đ̊r icke kånd för dygder; men i ihårdigher, i mo̊dor, i faror, med er ord, i alla lifvers och lyckans ikiften, liknade han i oförånderlig finnes-ftyrka den' orórliga klippan, emor hvilken de hâftigafte ftormar rala, de meft fvallande vågor @ă, och uran verkan ftudla tilbaka. Men ti-
den fkyndar: jag mâfte lemna ât tyftraden och eder hógakrning, m. H., Camiller, Catoner, Caffier,, Helvidier och Thraféer. Med defsa namn fórenar fig hos alle Hiftoriens kânnare, hos alle Sanningens silfkare en ren kânfla af månfkliga och medborgerliga dygder, och af en ifaror, i forrfo̊ljelfer och fjalfva döden ofo̊rånderlig fjals.ftyrka och fândagtigher.

Fỏrândrade tånkefâtt och omftåndigheter gifva väl månnifkorna nya fo̊remål för fin fjáls verkfamhet; men defsa nya belågenheter, defsa tånkefåtr, de må hårflyta från altarer eller eldftaden, frå upfoftran, Regering eller Religion, framvifa likvál altid fynbara verkningar af den fpånning, den höjd och ftyrka, fom âr ofkiljagtig ifrån mànni-fko-naturen. Fóljom månkligheren \&̊fven i fina fórvillelfer, och perfonliga exempel på fúrvånande finnes-ftyrka och ftåndagtigher fkola ej fela, ehuru föremålen åro fo̊råndrade. Se alla Religions martyrer, fom med den forrfta frimodighet heldre undergaitt de grufligafte plågor, în vikir ifrån eller vacklat i fin ófvertygelfe. At upråkna dem blots i et enda fekel, fordrades en hel Afhandling. Siatslâran har áfven âfkat medborgerliga offer, och funnit dem. Det ofórânderliga mod, den medborgerliga ande, der finnes$\operatorname{lug} \mathrm{n}$, ftyrka och fåndagtighet, fom en Mo-

## 198

rus i England vifade, åfven i det ógonblick då en bladig bila uplytades ófver hans huf, vud, upváger de ftore Romares, ach han à jaimnfórlig med Cuoner, Helvidier nch Thra 1éer. Hvilken ityrka i Caractere, hvai ofơrfkràckt mòd och medborgerlig ande fram lyfa icke hos Belifarier i Romerlka, ho Engelbrechrer och Vafar i vårt Fáderneslano háfder? Hvad en Camillus fordom va fo̊r Rom, har i vår tid en Washington vari för America, Perfiens guld förakrades for. dom af en Epaminondas, Spaniens i våra ti. der af en Briftol. Och, m. H. man lerar fa fångt $i$ hela gamla Hiftorien efter en Man fom i ihardigher, i módor och faror, i med gång och morgång vifat en flörre fjals ftyr. ka och ftảndagtigher, eller i egentlig bemärkelfe farkare caraEtere, ån en Carl, den Tolfte.

## Slutfats.

Mine Herrar! Ehuru kort och ofullftondigt derra fvar på den framftollda Frågan år förfartadt, torde der likvál gifva hyar och en Tänkare, fom, fri från fórdomar i allmånher, âfven icke làrer fơrleda fig af den fo̊r fornåldren fà mycket gynnande, at med förforings glas fkåda de gamles gerningar, och de nyares $i$ omvåndr förhåMande, full
onle dning at infe nódvåndigheren af Philotophißka grunders kännedom, fo̊r ar hẳnne pro̊fva, famt af grankning och ovåldig jâmufórelfe i anfeende til Hiftorifka bevis, fâ vida man vill undvika, at pà Sanningens bekoft nad uphöja de ene och, förnedra de andre. Enligt Philofophifka grunder; antingen man hemtar bevifens ftyrka af Guds egenfkaper, affigrer och åndamal, eller af männifkans phyfifka natur och allmån erfarenher, fammanftamma defsa i et ándamål, fom aldeles icke leder til hånnes naturs förfämring; utan til den utvekling och fullkomlighet: hvaraf den fakra flutfats drages, at inga orlaker til de gamles fôrmenta företråde i finnes ftyrka och ftåndagrighet framfôr de nyare hâri finnas. Hvad de yutre omftändigheter angår, i hvilka defsa orfaker måfte fókas, få framt de fkola exiftera, torde af de ganfka få Hiftorifka händelfer jag anfórt, rúrande fà vål namerliga fom perfonliga drag af ftark carâtere, derta fóretrâde blifva mycket tviftigt, om icke aldeles fórlvinna. Vid detta fednare får jag åfven anmárka, at af enkilda hândelfer, af perfonliga drag i befynnerliz finnes-Atâllning och yttre omftåndigherer, kan man icke, utan fara at fela, góra allmänna flutfarser. Stora utbrott af ovänrade Revolutioner, af hàfriga paffioners ftridighet och fammanftötning, frambringa verkningar
och gerningar, fom i et föråndrade tilftånd i en ftillare lefnad aldrig kunna exiftera; flutom derfóre icke af derta lednare til omój. ligherea iof der förra, ty månkligheten åt den famma, och fo̊rfurt i lika omftåndigherer, frambringar hon lika verkningar, vare fig i der förfta elier tufende fekler af verlds. åldern. Nâr et Rom fo̊trryckes, framtríder en Brutus; et våldforrdt America finner en Washingron; er Holland ftrider i 80 å fór fin Frihet emor en Philip den andres grymher, en Albas blodtorftighet; och ijer Frank. rike upftiga i våra dagar Hjeltar, lika fom Champignoner uprinna ur jorden.

## STOCKHOLM,

Tryckt hos Bokhandl. Jquan Dahl.

# JOURNAL FOR ALLMANNA UPLYSNINGEN och <br> <br> SEDERNE. <br> <br> SEDERNE. <br> UTGIFVEN AF SALLSKAPET F.B. <br> SJUNDE HAFTET. 

## Hvar finnes Sanningen?

 Poëtisk Betraktelse *).K1. anske uti Böcker vill du leta för at hitta rätt pả Sanningen Gör det - Du skall länge nog fâ streta, utan til at ändả finna den;
*) Läsare af urskiljning och god smak, lära icke kunna misstycka den i detta stycke ridande skamtsamma ton. Författaren vet, och erkänner det med ofvertygelse, at Sanningens Vänner finnas öfveralt, $i$ alla stånd, i alla tider och aldrar, lika hos băgge kö. aen, och at olikheten $i$ utvärter omständig-

Mânga flaskor och carduser tömma, hela nätter sitta grubblande; tro dig klok, om Sanning harrligt drömma, jëmnt din krökta panna rynkande. I et haf af tankevillor sänkas, se af skuggor ljuset skymmas bort, af Auctorligt gräl sâ rikt beskänkas, tröttas af et skrifsätt platt och torrt. Nej, i lärda verk, tro det min vän, finnes alt förutan Sanningen.
heter pả intet sätt utestänger människors öfverensstämmelse i uplysta tärkesätt och dyydiga böjelser. Man finner dem sådane pat throner, i palatsen, i templen, i larda samgräm, afyen så väl som i ensligheten och i kojan. Men han vet ocksi, at pa alla dessa stallen, oeh under alla olika lifvets vilkor, finnas fiender af Sanning och Dygd, finnas människor som försumma eller förakta sina pligter, dels för at lysa med et falskt sken af gagntösa kunskaper cller en inbillad tara, dels för at befordra sina enskilda fördelar, utan afseende pia medlens moralité. Han finner ingen ting ovärdigare den förnuftiga människan, än det så kaltade Stera veridens lefundssätr, hyars förfinade laster och granna darskaper han tror aldeles icke hedra den uplysning tidehvarfvet tillïgger sig. Det är deremot han vagat uphöja $\sin$ röst, och han tror sig dermed hafva handlat efter sin pligt såsem Philosoph ech redlig Medborgare.

Kanke-ibland Philosophers skara tror đu dig fả lära Sanningen. Käre vän, lât bli, din möda spara, ty du blir bedragen nu igen.
Man skall ständ gt dina öron fylla blott med erdgräl och pedanteri, och dit fattiga förstând förbrylla med et höglärdt Charlataneri.
Visdomen fràn deras munnar ljuder grann och ordrik, men pâ mening tom. Ar det sâ sit ljus át dig hon bjuder? är väl detta hännes helgedom?
Nej - fly Philosopherne, min vän, om du önskar finna Sanningen.
lbland Andans män du tänker finna hvad dit hjerta söker - Sanningen. Käre vän - dig åter väl besinna; rädda dig ur den villfarelsen. Religionen tänker du fâ lära, blifva dygdig, vis och fördomsfri; Nej, min vä̀n, jag lofyar pả min ära at i Dogmer blott du lärd skall bli. Munnen Dygdens lảf så gällt förkunnar, predikstolen genljudar deraf: bagatelle - ty ifrản tusen munnar myoket sägs det hjertat ej vet af. Märk hvad Kyrkofäderne, min vän, mảnga scrupler ha för Sanningen.

Kanske bland de Stora och förnäma tror dư dig fâ rätt pả Sanningen. Nả försök, och lât dig icke sicräma utaf pragt och stât och högheten. Purpurprydd den stolte Herren sitter ibland anor, under lagrars skygd, prisad, ärad - vise hvem som gitter om mer vördnad gafs att vett och Dygd. Stjernan pả des bröst som solen blänker; tro dock ej: det Sannings-solen är. Granna skal, som ögat fägnad skänker, monn din kärna samma stämpel bär? Akta dig, min vän, för högheten, dả hon skiljer sig frân Sanningen.

Hos de Sköna, hơs din Âlskarinna lär du nu väl söka Sanningen. Hvilket orâd! - fâfängt skall du brinna, evigt brinna, - evigt söka den. Omt du suckar, kärligt hänne sluter til dit hjerta, hänne trohet svär, för des fötter dina târar giuter, half-förtviflad hännes nâd begär. Ser du ej hon sig förställer, skämtar med din plâga, hemligt dig beler; af din svaghet hon sin styrka hämtar, dig sin hand men ej sit hjerta ger. Nej, min vän, tro ej at skönheten gerna går i bredd meḑ Sanningen,

Kanske tänker du dả hos de Rika finna denna rara Sanningen. Räds, dit hopp dig åter skall besvika, skynda dig at vända om igen.
Penningen de högst $i$ veriden skatta, sätta deri sin lycksalighet; men de djupt förakta och beskratta den som Dygcten blott värdera vet, Föga nitiske för rätt och heder, när det frâga är om egen vinst, högst fördärfvade til sjal och seder, Sanningen de icke hata minst. Nej, min vän, tro ej at Sanningen vinns pâ samma sätt som penningen.

Kanske ibland folk som vet at lefva tänker du at finna Sanningen. Ack min vän! Dit misstag se och bäfva, ty du gâr at platt förlora den. Hör hvad stora verlden föreskrifver: intet tänk, men tala desto mer, skryt, och fast du stora laften gifver hâll dem ej, nog af, du hoppet ger. Le át vett och Dygd och goda seder, höj dig pâ förtjänstens undergang; blott dig ärans stolta känsla leder, hvarför lida Dygdens hârda tvâng? Ack! bland folk of seder, se min vän, hur man gäckar, hädar Sanningen.

Jag är vis, mîn vän, jag bättre känner huru man skall finna Sanningen. I en krets af trogna, ömma Vänner endast där jag gảr at söka den.Ja, jag hänne finner - glädjen lifvas àter i mit länge qualda bröst; hvar som gode, adle vänner gifvas ljuder altid hännes helga röst. Aldrig där förställning hjertat döljer, Dygd och Sanning där tilsammans bo; hvar och en sin själ och känsla följer utan svek, med redlighet och tro. Ja, min vän, ja blott i vänskapen oförstäld sig visar Sanningen.

## Nagot om Solon *).

Han föddes i Athén, ungefär 639 år fôr Christi födelse, varande den Andre i ordningen af de 7 Greklands Vise, och förtjänte det namnet verkeligen bảde såsom
*) Med skyldig tacksamhet mot den okände Författaren, lemne vi här rum för detta Stycke. Fonntidens Vise hafva vunnit en ära, hvilken sannolikt ingen kommande alder skall fördunkla. De skola altid blifva mön-

Skald, Philosoph och Lagstiftare. - Som han kände Skaldespräkets välde öfver människors hjertan, och des intryck pà deras inbillningskraft och minine, författade han de Lagar pả vers, sem han gaf Aftenienserne. - Pausanias underrättar oss, at Solons verser ofta upmodat Athenienserne mot deras fiender, genom deras styrka och manlighet. - Man säger, at han författat mer än fooo verser, alla ärnade til människors undervisning och lycksalighet. - Tvänne af hans arbeten äro öfriga, af hvilka det ät mest interessant, som handlar om Staiers firfall. - Sedan han förvärfvat nödiga kunskaper för en Philosoph och Statsman, företog han sig at resa öfver alt i Grekland. - Aterkommen til
ster för Sanningens och Dygdens Vänner, och deras minne skall etda stora Själars företag. De lärdomar och efterdömen de gifvit, äro nyttiga för alla âldrar, tider och Mämiskoclasser, - och hvem bör derföre icke önska en allmännare och närmare kännedom af desse vördnadsyä, de forntidens Män. Vi hoppas, at den aktningsvärde Författaren meddelar oss flere sàdane korta och nätta underrättelser om de fordne Vise, hvilka vi med nöje lemne à Allmänheten.
sit Fädernesland, fann han det sönderslitet af Borgerligt krig. - Somlige ville införa Folkväldet, andre fäktade för fâväl. det. - Under denna alimänna gäsning var Solen den ende Medborgare, pa hvilken hela Athén fästade ögonen. - Man utnämnde honom til Archont och enväldig Lagstiftare, med allmänt bifall. - Athe nienserne tilbödo honom flera gânger Konungavärdigheten, men han vägrade altid, -Klädd i sin nya värdighet, gjorde han det til sin första omsorg, at tilfridsställa de fattige, som hade haft de flesta anledningar til missnöjet, och förorsakat söndringen. - Han befriade hivar Medborgare från personliga utskylder, och âtergaf dem äfven en del af deras förra afgifter, - Han uphäfde alla Dracos blodiga Lagar, och behöll endast den emot mördare, - Han skred vidare til en ny indelning af Folket, och fördelte det i fyra Tribus eller flockar. - I de 3 första classerne satte han de förnämste Medborgare, gaf dem Ämbeten och värdigheter, och förlänte ât de fattige, som utgjorde 4:de flocken, rättighet at gemensamt öfverlägga med de rike i Folkets allmänna Sammankomster: en rättighet, föga betydande i början, men som $i$ längden gjorde dem til Herrar öfver alla Republikens af-
fairer. - Areopagen fick et nytt anseende under hans regering. - Han akade des myndighet och privilegier, sâ väl som skyldigheter, och âlade dem at underrätta sig noga om livar Medborgares näringssätt: en lag, högst nödig och vis i en Democratie, där man ej bör vänta sig annan ressource än af sit arbete. - Areopagen förpliktades at vaka öfver Konster och Handaslögder, samt at straffa alla lättingar. - De Män, som dogo i fält eller i Statens tjänst, förvissades, at deras Enkor och Barn skulle underhâllas pà allmän bekostnad, och desse sednare publikt upfostras, til des de kunde försörja sig själfve; Hofmän likväl undantagne. - Arelöshet blef deras straff, som förslöste sit arf, eller nekade at strida för läderneslandet, eller vägrade at föda sina gamla Föräldrar. - Sedan Solon satt Staten i god ordning och välstånd, tog han ed af Athenienserne, at de i 100 âr skulle obrottsligt efterlefva dessa Lagar, hvarpả han frivilligt afsade sig väldet, tog afsked af dem pâ 10'âr, for, allmänt saknad, ifrân dem til Egypten, och sedan til Konung Croesus i Lydien, som bekant är. Men under hans frânvaro blefvo de orolige Athenienserne ej länge sin ed trogne; själfsvảld och täf-
lan om mảngvälde störtade Staten i vanmagt. - Pisistratus fick derigenom tilfälle at uphäfva sig til Envalldsherre. Solon, âterkommen til sit Fädernesland, efter de 10 ảrens förlopp, och finnande det sänkt i träldom under en tyrann, förebrâdde Pisistratus des trolöshet och sine Landsmän deras feghet, förfogade sig derpå til K. Philocyrus, och dog af patriotisk harm, i en alder af 80 ar. -

Ibland hans kloka Tänkesprâk, är det svaret mest bekant, som han gaf Konung Crcesus, dà denne frâgade honom om han sett nagon lyckligare: "Ingen, sade Solon, bör prisas lycklig förr, än man sett des ändalykt." - Creesus fick ock erfara det innan han dog, och erinrade sig dả Solons ord. - Man kan med skäl säga, at om Socrates varit den visaste af Greklands vise, sâ var Solon i nästa rummet derintil.

## Tankar om Valet af nójen,

 frản Engelskan.Hvad är nöjet? Egenkärlekens verk och mest älskade föremảl, hjertats druckenhet, et slags angenämt njutande, hvarunder tiden
den försvinner utan at man ens märker det. Människan har pâfunnit oändeligt mảnga slag deraf.

At älska verlden och sina nöjen, och icke kunna njuta dem utan andres tilhiälp, är för en tänkande människa en ganska obehaglig och smärtande belägenhet. Hans lif förflyter i tvungna höflighets och artighets botygelser, hvaraf förmonerne icke upväga de besvär de orsaka. Den tràngaste Eremitage midt i en ödemark, en vindrufva, en källa, en skog, et fält, hvilka tilbjuda det nödiga lifsuppehä!let, böra föredragas det präktigaste palats, hvari man lefver som en främling. Pä förta stället är människan altid människa, hon är fri. Men hvilken rôle spelar hon pâ det sednare?

Hedersställen och ärebetygelser skaffa oss en slags förnöjelse, men de fylla ej det tomma i själen: rikedomarne fördärfva hjertat och alstra högmod: vinet skadar organerne och nedflyttar ofta människan til djurens class: vällusten uttömmer krafterne och orsakar afsmak. Hvar och en som njutit af dem i ymnighet och under et längre antal af âr, skall ej vàga neka det jag pâstår. Huru mànga olyckor skulle han ej undvikit, om han kunrat taga det fasta beslut, at icke
öfverlemna sig til dessa nöjen? Passionernes skadliga barn, nöjen, välluster! Om man ville undersöka er med nágon upmärksamhet, huru snart skulle ni ej àterfalia til er första tomhet! Vår blindhet har gifvit er varelse; ni skulle snart raka i glömska, om man betraktade er vid förnuftets klara ljus.

Den är den lyckligaste människa, sä* ger en för vällusten ifrande Philosoph, som deltager i de flesta lifvets nöjen. Detta namn förtjänar utan tvifvel den, som synes befinna sig midt i nöjenas krets. Om vi kunne föreställa oss en sádan människa, sả kan denna människa finnas; om hon kan finnas, sâ är det ganska troligt at hon har funnits, emedan flera tusende ảr förbigâtt sedan skapelsen. Hvilka förmoner hafva icke sammanstött för at göra des lycka! Konung öfver verlden, Herre öfver alla de skatter hon innesluter, förekommet af vällusten, äggadt af läckerheten, väntar hvart nöje endast befallning för at synas; den Lärdes snille och Konstnärens flit, sysselsättas endast för hans tidsfördrif. $\AA$ stundar han, sá njuter han straxt, och känner ingen saknad efter njutningen! Hvilken lycka! Hvad afundsvärdt tilstând! Sả tänker större delen af Människoslägtet! Men huru olika äro icke den Vises tankar häri. Altid pả vakt emot förförelsen,
fe här hur han talar: "Den som kan för"skaffa sig de flesta nöjen, är den som "mest kan ombyta dem. Hans verksam"het är en beständig öfvergâng ifrản et "nője til et annat, han njuter dem alla, "men han stadnar vid intet; äfven hans "ljufvaste nöjen mâste derföre blifva gan"ska svaga, emedan de icke ega nog behag "för at quarhâlla honom; om de icke kun'na fästa hans val, kunna de ej tilfrids"ställa honom; det är dâ icke denna sall"het han söker; han är född at fä"sta sig vid andra föremàl." - Sả uptäcker Visheten, dâ hon undersöker nöjena, deras tomhet.

Dessa vackra dagar äro försvunna, Nöjets Dotter, dessa vackra dagar, hvilkas morgon tycktes skilja er ifrản nattens dysterhet genom et omätligt afstànd! Den konst som förlängt er barndom öfver er ungdom, och er ungdom öfver er mogna âlder, (om ni nâgonsin under er lefnad upnâtt denna âlder) denna konst har likväl ej förmảtt undanrödja den bedröfliga tidepunkten af edra behags aftagande! Ert ansigte visar nu endast öfverlefvorne af en skönhet, som förlorat sig under oordentligheter och nattliga utsväfningar. Ofvergifven af Ynglingar, dem fordom en dảragtig kärlek gjorde til edre dyrkare,
hvad edra qual máste blifva smärtande, när ni lemnar rum för eftertanken! Huru mycken möda fâr ni ej at föra skâdespelet til slut. Aldern visar er under et fảolika utseende* pâ verlds-theatern, at ni ej kan hoppas kunna spela er förra rôle; ni maste taga en annan väg; ty om ni fortfar at lefva pả ert förra sätt, skall man icke nämna ert namn, utan at vända er til âtlöje, och man skall icke se er utan at gäcka och försmäda er. Tiden, som sâ hastigr bortgảr, säger er med stark röst, at ni icke har et ögnablick at försumma. Til at tveka är at föröka det onda. lcke nâgot upskof. Hör en väns rảd, som oaktadt all er oordentlighet är eder tilgifven, eftersträfva visheten. Arbeta pà er förbättring, i en stililhet, som kan lätta detta företag. Ni , som är ert köns vanära, (ursäkta detta nảgot stränga uttryck) är ànnu nog lycklig at kunna blifva des eftersyn! Om ni tvekar, pâstâr jag at ni ej är värdig den frihet ni ännu eger, at vända själfva edra laster til fördel för er dygd.

Hvad gagnar. vistandet i en stor stad, prakten af et Hof och öfverflödet af nöjen, för et hjerta, som utan hiälp förlorat den inre tiliridsställelse, som för des sällhet är nödvändig? Alt detta tilbjuder endast
en ödemark, en tomhet, et orons och ledsnadens hemvist. Men finnas dả inga verkliga nöjen? - Hör mig.

Jag gick för några dagar sedan in $i$ en usel koja, som bedröfvelsen och eländet tycktes hafva utsett til sin boning. Jag sàg en far och en mor, omgifne af fem smả barn, som med suckar och tårar begärde af dem et bröd, hvilket de ej kunde gifva. Hela denna olyckliga famille egde intet, utom bedröfvelse och tảrar. Hvilken âsyn! jag erfor den lifligaste rörelse, jag gret. Ljufva rörelse! vällustfulla medlidande! Jag räckte àt desse olycklige en hjälpsam hand; jag skaffade dem mat ; fadern och modern gofvo straxt deraf at sina barn, hvilkas kilstảnd smärtade dem mer än deras eget. De syntes själfve smaka en större förnöjelse än den de tilförde dessa oskyldiga varelser, hvilka förtärde denna födan, och syntes aldrig kunna blifva väl mätta. Jag kan icke afskildra det som föregick hos mig jag förblef orörlig, med ögonen fälstade pà dessa föremal, och hjertat uprördt ömsom af qual och nöje. Dả de hade ätit sig förnöjde, kastade de tacksamme sina blickar pả mig, sàsom deras beskyddare; de follo alle for mina fötter, utan at kunna tolka sina känslor, som
deras ställning och upsyn lifligast målade. Jag räckte dem handen; jag gaf dem nàgra stycken af den metall, hvars rätta bruk jag hitintils icke känt, och som aldrig förr hade gjort mig sả lycklig. Jag gick derifrän, ofvertygad at hafva funnit den verkliga källan til nöjet; jag lofvade inför mit samvete at icke söka nảgon annan; at upsöka eländet $i$ den bedröfliga och gömda enslighet där det döljer sig; sã förhàlla mig, at de usle kunna märka, det jag njuter en högre förnöjelse af at hjälpa dem, än de af min hjälp, och blifva öfvertygade, at denna glädje hos mig är liftigare, än at den af deras erkänsla kan förhöjas. Sedan jag tagit detta beslut och handlat derefter, är jag verkligen til, och finner sällheten af lifvet. Verlden gör sig icke begrep om min lycka, antingen derföre, at jag döljer mig för des blickar, eller derföre at hon ej kan föreställa sig nảgon lycklig, utom hvirfveln af des nöjen; men om hon kunde läsa i mit hjertas innersta, skulle hon erfara at alla des nöjen endast äro plågor, jämnförde med den tilfrids ställelse jag känner, dả jag mildrat den olyckliges öde!

## Sälskapets Hógtidsdagar.

Denne Artikel, som vi i Andra Häftet af Sällskapets Journal börjat, fâ vi här fortsätta.

## Högtidsdagen d. 8 Decemb. 1795.

Den tilväxt och itadga Sällskapet sedan Instiftelse- och Förenings-dagen den 24 April samma âr erhâllit, de ảtskilliga arbeten under denna tid blifvit författade, hvilka tilvunnit sig Sällskapets bifal! och syntes förtjäna Allmänhetens upmärksamhet, och de Litteraira inrättningar som derunder blifvit vidtagne, til upmuntrande och befordrande af det berömvärda bemödande föt lärda och vittra yrken mànge bland des Medlemmar redan visat, verkade det beslut, at Sällskapet pả denna dag skulle vid sin Sammaniomst lemna Inträde för personer af Allmänheten, et beslut, som vid sednare Högtidliga tilfällen äfven blifvit följdt. I anledning häraf hade, efter föregången invitation, en talrik samling åhörare af bâda könen infunnit sig och intagit sina platser i Samlingsrummet, dả Sällskapet, i den ordning Ceremonielet för Dagen utstakade, inträdde, och Sammankomsten öpnades med et Tal 7. Haft.
af Ordföranden. Detta Tal hade fôr afsigt, at för de närvarande främmande framlagga en teckning af Sällskapets ändemál och yrken. Som detsamma sedermera blifvit til Trycket befordradt, och des ämne, genom de Litteraira arbeten Sällskapet utgifvit, redan är i det allmänna tilräckligen kändt, mảste vi här nöja oss at endast anföra et litet profstycke derur. Skrifsättet är nảgot Allegoriskt. Författaren söker af flere anledningar visa nyttan af Sällskaps inrättning för Uplysningen och Dygden, i synnerhet genom. den styrka och det kraftiga stöd fleres förenade bemödande gifver detta företag. Han kastar tillika en blick på de svârigheter, som möta Sanningens Vänner, de mödor som âtfölja deras kall, de faror de äro underkastade, den tilflygt de måste söka i stillheten och vänskapen, och den belöning de där finna. Men lảtom honom själf tala: "Förakt, lidande och förföljelser hota pá alla sidor omkring oss, vid minsta skymt af Vishetens lif, och styrka til at fortfara deri, kan endast finnas ibland utvalde och pröfvade Vänner: och äfven där, huru sällan, huru ofullkomligt? Den som vet at sätta värde på Sanningens helgedom, smakar dâ med głädje ljufheten af de stunder han kan fâ skilja sig ifrân skyldighe-
ter af krappsliga behof, och förädla sit inre väsende i förtroliga samtal, i nyttiga forskningar, i dygdiga tänkesätt. - Ärelystnad, girighet och vällust, förbytliga til sin natur, nästan oöfvervinneliga til sina krafter, men oftast förderfliga til sina följder, ligga beständigt i vảr väg genom alla lifvets ombyten, och hafva blifvit nästan sả nödvändiga för vår varelse ibland människor, som födan, bergningen och friheten. - Huru ofta fordrar icke en större nytta, som jag finner mig böra utöfva, plâgande upoffringar af mit lugn, af min ofvertygelse, af äfven andra verkliga skyldigheter. Jag skall ödmjuka mig inför den jag föraktar, jag skall medgifva, åtminstone tiga, när osanning och oförnuft mig påtrugas, jag skall verkställa befallningar, utan afseende pâ mina särskilda förbindelser. Det tröstar mig icke, at jag ser omkring mig öfveralt samma olycka. ... Men om dả en tilgängelig fristad finnes, där jag, säker genom andres hjälp och kraftiga beskydd, kan med lugn anse den fara som härjar omkring mig, huru välsignar jag icke min lycka? - Och denna fristad, denna hjälp, detta beskydd finnes i Sanningen, i Vänskapen, i vârt Samfund."

$$
\mathrm{P}_{2}
$$

Derefter upläste Ordföranden det nådiga Beskydds-Bref Hans Kongl. Höghet Hertigen Regenten, för Sällskapet utfärdat, hvilket vid detta tilfälle blifvit detsamma öfverlemnadt; och tolkade derjämte Sällskapets lifliga tacksamhet för detta dyrbara vedermäle af en Nảd, Des Höge Prorector altid visat de Samfund, som, genom nyttiga och låfvärda yrken, dertil sökt göra sig förtjänte. Sälliskapets allmänna önskan var, at, genom et verksamt bemödande för Uplysningen och Sederne i Fäderneslandet, kunna ådagalägga huru högt det skattade denna Nâd, och denna önskan är redan til en del upfyld.

Den för detta tilfälle utsedde Talaren intog sit rum, och upläste en Afhandling, Om en ákta Pbilosopbs stândagtighet igrundade tánkesât och vorklig Dygd. Ämnet förtjänar all upmärksamhet, och de ypperliga efterdömen af forntidens Vise som Författaren framställer, skola altid med förkjusning läsas, och genom Seklerne bevaras. Sanningens Vainner skola altid med vällust päminna sig sine ärerike föregãngare, och önska at upná deras högd. Dá, utan at draga meningarne ur det nära sammanhang de ega med hvarandra, vi ej kunne anföra något särskildt stycke af
deta arbete, måste vi inskränka oss inom denna allmänna Anmärkning.

Sedan företogos Litteraira Utskottets göromâl, och utdelades de Belöningar, som blifvit tillagde de Skrifter, hvilka under den förflutna tiden giort sig mest förtjänte af Sällskapets upmärksamhet. Dessa voro: Strafficts Lag, Ode, upläst den 24 April 1795 , sedan tryckt och i Utdrag införd i Andra Häftet af denna Journal: Talet, om en Virdig Ordens.Broders egenskaper, äfven därstädes införd; Et Skalde-stycke om Sanningen, samt 3 :ne Öfversättningar, en ur Rousseaus Emile, en af Blumauer kallad en Tânkares Trosbekinnelse; och Galitei Dróm, införd i Första Häftet af Journalen. Det vanliga ombytet af Ledamöter i Utskottet gick för sig, och Ordföranden förklarade Sallskapets erkänsla för den omsorg och grannlagenhet vid sina göromâl, de afgảende Ledamöterne under den förflutna tiden âdagalagt.

Sedan af Ordföranden efter vanligheten invitation skedt til de närvarande af Sallskaper, at hedra tilfället med nảgra Vittra styckens upläsande, intogo åtskillige Sällskapets Ledamöter efter hvarandre Talare-stolen. - Ibland dessa Arbeten, skole vi för nảgra utbedja oss Läsarens upmärksamhet. Vi märke deribland först
et Skalde-försök, kallat Sơmnen, Pbantafie. - Man skulle lätt kunna misstaga sig om Författarens afsigt med detta Stycke, och den synpunkt hvarunder han bör dömas, utan at haiva läst des Prolog eller Företal. Som detta Poëme sedermera blifvit tryckt, men til des märkliga skada, med uteslutande af denna Prolog, tro vi oss hafva sả mycket mera skäl, at derur anfôra nàgra ställen til uplysande af Poëmets ändemàl. "Jag vill här anmärka, säger Au ctorn, at jag aldeles icke menar den syslolöse lättingens sömn, eller rättare, sömn sjuka; hans själ, utan verksamhet dà hon är vaken, är under sit sofvande tilstând sänkt tilbaka i sit första chaos. Nej det är den flitiges, den arbetsammes, den verksammes hvila jag beskrifver; detta ljufva afbrott mot de mödor och omsorger, som omgifva honom och uptaga hans arbetstid. Det är dà han glömnier sig ibland glada drömmar, och sällheten sà leende màlar sig för honom. Och huru mången lidande dygd, trampad, tryckt, hädad och förföljd, som öfverlemnad àt den stilla sëmnen, drömmer sig fri och Fycklig, ofta drömmer sig i själfva himmelens glädje, skulle icke önska, at evigt kunna drömma, och aldrig mera vakna til elände och qual. Dessa inbildningsfulla sällare stunder af vâr varelse, tyc-

