kas vara oss skänkte af den välgörande Försynen, för at nảgot lindra och försötma smärtan af den ofta förskräckande tingens verklighet." - Vi skole ur själfva Poëmet anföra nȧgra ftycken til prof af des förtjänst. Sedan Författaren, under flere leende teckningar föreställt drömmarnes behaglighet, och den vällust de gifva själen, kommer han ändteligen til det fatala ögnablicket af upvaknandet, dả alla dessa sällhetens skugg-bilder pâ en gảng försvinna:

Himmelskt sälla kjusnings-stund! altför kort hos mig du dröjde, och jag vaknar - i en blund, knappast dina spår jag röjde. Sköna villa! Dig förutan ford til sorgens verld igen, suckande jag fattar lutan, klagar pâ förvandlingen.

Ja, jag vaknar - icke mer, med et gladt och tảrfritt öga, jag den ljusa dagen ser strâla ner ifrân det höga.
Själen blott bland skuggor irrar; ögats ljus ej hänne nar; och min tanke sig förvirrar i min flydda sállhets spâr. P 4

Skalden mâlar sedan fasan af den lastfuiles sömn, hvilken är äfven sả rik pâ förskräckande drömmar, som den dygdiges pả glada och lyckliga, och slutar sit Poëme med följande upmuntran för den Dygdige:

> Dygdens son, förnögd och fri vandra du din gifna bana. Gả at evigt lycklig bli genom dygders sälla vana! Och när uti sömnens sköte dina ögon tryckas ner, hastar glädjen til dit möte; oskuld, frid omkring dig ler.

Derefter uplästes et Poëme kalladt: Alderdomen, Ode til Camilla. Författaren framställer deri den vigtiga Sanningen, at skönheten och de yttre behagen äro förgängliga förmoner, hvilka genom tusende händelser, ofta i förtid, oundvikligen med åren förloras; at de icke utgöra en människas sanna värde; at man derföre i synnerhet bör bemöda sig om odlingen af hjertats och förstảndets egenskaper, hvilka hafva et vida större inflytande pả vår sällhet, och endast kunna försäkra oss om människors varagtiga vänskap och aktning. Vi vete icke om Författaren härvid haft til afsigt, at för den närvarande Samlingen af unga Fruntimmer föreställa en nyttig
lärdom, hvilken mánga af deras kön til sin olycka ej besinnat, eller gjort det altför sent. Om sâ är, lära de visserligen vara honom derföre förbundne, och i synnerhet för det han àt Skaldespräket anförtrodt dessa vackra moraliska tankar. Mângen ung Skönhet torde vilja vara i Camillas ställe, för at kunna lämpa pá sig följande rader, hvarmed Författaren slutar detta stycke:

Ej nảgot offer kärlek gaf,
hvars rökverk mera ljufligt brinner, än denna târ som pâ din graf ur tacksamhetens öga rinner.
Vidare uplästes et Anonymt stycke, Tre Ord i vâr Tid kalladt. Hvad ände. mảlet angâr, är det visserligen vackert och hedrar Författaren. Man har aldrig i nảgot tidehvarf mer än $i$ det närvarande rönt de svårigheter, som möta uplysningen under des stigande. Man har sett gamla fördomar utträngas, för at lemna rum för andra motsatta, ofta farligare, och Sanningen, ständigt misskänd, har icke ännu hunnit rädda mänskligheten ur villornas band. Philosophiens ljus lyser för en ganska liten del af Människoslägtet; den endast kan man kalla uplyst; men hvad förmår den til verldens uplysning? Den skrif-
ver, men des skrifter läsas af fâ som förstâ dem, misstydas af de öfrige, upreta alle uplysningens fiender, och verka således pẩ nästan ingen class af människor. Den stora folk-strömmen vill och gör; ehuru litet moraliska bảde des vilja och des gerningar kunna vara. Mả dock icke dessa anmärkningar, ehuru beklagligen sanna, afskräcka Philosopherne at arbeta pả ljusets spridande i verlden; mâ de i synnerhet beflita sig om at göra sina Skrifter tydliga och begripliga för alle - at framställa Sanningen ren och enkel - och den skall lättast skiljas ifrản villfarelsen, som behöfver konstens biträde blott för at icke misshaga : smâningom skola fördomarne skingras och den falska uplysningen lemna rum för den verkliga, om det ock ej sker förr än $i$ en eftertid. - Men lảtom Författaren tala. - "Beklaga oss efterverld, vi hafve arbetat, -du mà skörda; vi likne den âldrige, som vid sin lefnads afton planterar för efterkommande, utan hopp at fâ njuta frukten af $\sin$ möda, eller i skuggan af det träd, hvars första telning han satt, njuta skygd emot middagssolens brännande strảlar." - De Tre Ord, som Författaren här ställer under sin granskning, äro: Jämntikhet, Medborgerlighet, Broderskap. - Han visar så väl rätta meningen deraf, som de falska begrep der-
vid fästas, i den afsigt vi redan nämnt. Vi skulle hafva lemnat rum för et vidlyftigare Utdrag ur, detta Arbete, om vi icke erinrat oss, at Politiquen icke är Sällskapets ändemàl - och at dessa i sig själf moraliska Sanningar, nu börja anses för blott Politiska. Vi kunne dock ej förbigá den slutmening, som Författaren i detta afseende adresserat til Sällskapet: - M. H., säger han, J kännen at ämnen af detta slag ej egentligen höra oss til, men vi äro ock Medborgare, och kunne sảledes icke vara liknögde vid de händelser, som tyckas gifva alt en annan vändning; et förändradt skick; och om i stillheten, där vi byggt vârt Tempel, där vi öfve Vetenskaperne, forske naturen och dyrke des Mästare, vi finne vảr yppersta tilfridsställelse, kunne vi dock ej undgá, at dela med dem, som äro utom oss, lifvets mödor och lifvets glädje, och i Samhället genom gagnande företag visa oss värdige vårt ändemàl."

Sammankomsten slutades efter vanJigheten med et Tal af Ordföranden; hvarefter en aftonmảltid för samtelige närvarande Ledamöter och budne personer anrättades, hvilken ordning vid alla offentliga Sammankomster hádanefter kommer at följas.

Om alla framdeles infallande Högtids-
dagen förse Sällskzpet med et sả rikt förråd af goda litteraira Arbeten, hvilket vi hafve all anledning at förmoda, skall det hvarken ängra Sällskapet, at det vid dessa tilfällen lemnat tilträde ât personer utom sig, elter oss Utgifvare, at vi, ibland Artiklarne i denna Journal, lofvat anföra berättelser om Sällskapets Högtidsdagar.

Fsrslag til inraittande af et nytt Sållskap, under namn af det Antropologiska *)

Kännedomen of människan, des natur, behof och begär, nöjen och plàgor, jämte deras orsaker och verkningar, är visserligen den vigtigaste, nyttigaste och nöjsammaste Vetenskap, hvarpa vi kunne använda vârt bemödande. Beklagligen synas desse kunskaper ännu icke hafva er-
*) Det i fråga varande Sallskapet eger med F. B. Sällskapet aldeles ingen gemenskap; utan hafva vi, endast för at tjäna nâgre enskilde, lätit ofvanstảende Förslag i denna Journal inflyta.
nâtt den utvekling och bestämning, som man haft anledning at vänta, och som man för mänsklighetens väl bordt önska. Ännu torde mycket âterstá i Philosophens forskningar, för at af mänskliga fullkomligheten kunna framfälla et värdigt, och i des alla särskilda delar rigtigt ideal. Imedlertid, hvad kunde vara nyttigare och berömligare, än om alle Män af uplysning och dygd, af alla classer och stand i Samhället, hvar i sin krets arbetade pá, at befordra och utbreda en allmännare och sannare kännedom af mänskliga naturen? - Det är i sảdant afseende nảgre för mänskligheten och Fäderneslandet nitälskande Svenskar förenat sig til at inrättä et Sällskap, under namn af det Antropologiska, til befordrande af en noggrann och allmänt nyttig kännedom af de Moraliska och Physiska ämnen, hvilkatil utredande och bestämmande af människans natur och egenskaper i synnerhet äro vigtiga och uplysande.

De vetenskaper, hvilka efter denna Plan böra komma at utgöra Sällskapets föremâl, äro i synnerhet föllande: Philosophien, Moralen, Verlds-Historien philosophice betraktad, och de delar af Oeconomien, Physiken och Medicinen, hvilka vid undersökningarne af mänskliga naturen mest tjäna til hjälpreda. I dessa ämnen böra de arbeta, som til Ledamöte
antagas, hvar och en i den del deraf, hvartil han känner sig mest vuxen; alle i den afsigt, at genom rigtiga begreps meddelande och framställande af starkare bevis sprida et större ljus öfver dessa Vetenskaper. De böra genom utarbetande af Handböcker i förenämnde Moraliska och Physiska ämnen öpna en utväg för den studerande Ungdomen, at komma til en snarare och rigtigare kännedom af dessa Vetenskaper, och genom den tydlighet och lätthet, som afhandlingssättet framför alt bör ega, äfven kunna gagna och undervisa den mindre uplyste och óerfarne Medborgaren. Desutom bör äfven Nällskapet, genom utsättande af Pris-frâgor i åtskilliga härtil hörande delar, söka gifva et större utrymme både för sina och Allmänhetens forskningar. I början, dả̉ Sällskapets Cassa-anstalter icke äro reglerade, kan ej nảgon viss belöning utsättas för de Författare, som häri upfylla des önskan; likväl skall en af des första omsorger blifva, at härigenom söka utmärka sin aktning för förtjänsten. Sảdane Skrifter och Afhandlingar kunna, dà de ega en viss grad af värde, fà rum ibland de arbeten Sällskapet genom trycket lemnar i Allmänhêtens händer.

Upfostringsverkets och allmånna undervisningsanatalternes förrảatrande, kommer at utgo̊ra en be-
tydlig del of Sallskapers arbeten och ofverlággningar, och bơra deri Prisåmnen áfven utsåttas, utom de Afhandlingar i denna vág Sâliskapet förvåntar at egne Medlemmar. I ofrigt; alt hvad som kan tjana til enskilda lefnadens och umgángets beheg, olt som utveklar och framstaller månniskans vårde i en hógre dag, alt hvad som gor hảnne nyttig och álskvârd ibland sina likne, nógd nch tilfridsståld inom sig sjảlf, som utvisar hảnnes rảtra beståmmelse och verkliga fullkomlighet - ella des. sa undersòkningar blifva âmnen fơr Sållskapers be. mo̊dande. Des afsigt ár at skingra alla de fórdomar och villfarelser, hvilka hittils lagt sả mảngá hinder i vägen fôr Mánuisko-slágrets fôrädling i vert och dygd, och framstalla i ljuset de dygder och vackra egenskaper, som utgo̊ra des sanna värde och fullkomlighet.

Alla de Personer, som pả nảgot sått utmårkt sig i fórenámnde Vetenskaper, hvilka komma at utgo̊ra Sóllskapets yrken, som fôr Månniskoslágtets och Medborgares vál upoffrat sina kunskapet och sin verksamhet, som genoin gagnande Skrifter elles ädla Handlingar fórvárfvat sig alle vâltánkandes aktning och fórtroende, ega anspräk på Sállskapets afseende vid valet af des Medlemmar. Deras antal ife ej inom någon viss numer inskránkt; det tål samma utsträckning, som ämnenn fordra. Det ár i sin tilókning af vårdige och skicklige Ledamóter Sällskapet sóker sin for orkofran, det ăt derigenom det skall blifva i stånd at verksammare gagna Mänsk* ligheren och Samhállet. Afven det Ko̊n, hvars behag och vackra seder, fina vett och lifliga kánslor ersátta det, som stundom saknas i vidstráckta kunskaper och djup erferenhet, lemnas ópet, sia at deltaga i, som at ófvervara Sállskapets Sammankomster. Det skall anse des bemódande fór Dygden, More-

## 232

litéren och Üplysningen, sásom en verklig vinst für mánskligheten, ty de veta buru val Gratierne kunà fórenas med Vishetens Gudinna,

Salliskapets Ámbetsmån ntgóras of en Ordfóran de ach en Secreterare. De bóra vảljas pů vissa dertil utsatte terminer, hvarom framdeles skall ofverenskommas. Utom Protocollens forrfatande, blir det Secreterarens skyldighet at besvara alla IntrádesTal, som nye Ledamórer béra hảlla. - Cassans fórvaltning anfórcros ât nágon of Ledamśterne, som i detta afseende vill tjanna Safllskapet, på lăngre eller kortare tid. Denne Ledamot bör äfven om anvándandet of de deri befintliga medel, i enlighet ined Sållskapets åndemâl, upgifva behỏriga Fórslag, hvilka sedermera vid päfóljande Sammancomst tagas i nårmare ófvervägande.

Dessa áro de vilkor, hvarunder de $;$ detra fôe retag redan interesserade Personer vilja forrena sig, til upráttande of et nytt Sâllskap. Alle, mone om at Inrättningen mostte vinna all den fullkomlighẹt; hvarfórutan den fór mänskligheren ej kan blifva så gagnelig, som ândemâlet påsyftar, ónska at flere up* lyste och váltánkande Mân mâtte med dem fôrena sig til fo̊rhóttrande of fórenámnde Flan. De hafva imedlertid velat tilkánnagifva sin afsigt fôr Allmánheten, hyars bifall de fórmoda, och hvars bittáde de behòfva til fullfoljande at sit torerag. De hysa det bâsta hopp oin Inrâttningens framgâng, ty de veta at Fádernesiandef hvarken saknar uplyste Märi, eller Skyddare och Befordrare af Lärdom och Kunskaper.

> STOCKHOL M,

## Tryckt hos Bokhandlaren JOH, DAHL,

$$
1796 .
$$

Ny och förbättrad

## TABELL,

För Läsnịngarne vid Fribyggare Sällskapets Lyceum a).

a) I Femte Haftet af Journalen för Allmänna Uplysningen och Sederne, är införd en Plan til en ny och forbättrad Schola, tillika med en Tabell, bvarefter Läsningarne vid densamma skulle komma at företagas. Det var dâ blott et enskildt företag af någre F. B. Sallskapets Ledamöter; men desse hafva sedermera, för at gifva sit Förslag en närmare utvekling, och bringa det til högre full-

komlighet orch mera stadga, updragit Sällskapet ej allenast granskningen deraf, uten ock inseendet öfver denna Inrättning. Af sảdan anledning har Sällskapet ej allenast utfärdat Lagar för denna Schola, som kommer at bära namn af F. B. Lyceum, utan ock til styrelsen deraf förordnat en Direction, bestaiende af 3 :ne Ledamöter inom Sällskapet ; hvarförutan Sällskapet jämval til Lârare vid Lyceum utsett Fem för kunskaper och skicklighet vâl kände Mân, utom Sprảk- och Exercitii-Mästare, samt derhos stadgat, at ingen til Lärare fär antagas i Theologien, som icke är Prest, i Sprâken och Vetenskaperne, som icke är Promoverad Philosophixe Magister, samt, i Arithmetiquen, Tal-öfningen och de Fria Konsterne, som ej p̊ annat godkändt sätt documenterat sin skicklighet. Sedan Läsningarne och de dertil utsedde timar imellan förenämnde Lärare nu mera jämväl blifvit fördelte och nogare jämnkade, har Sällskapet trodt sig böra meddela Allmänheten denna nya Tabell, sisom i flera hänscenden

mera fullständig och vida bättre än den förra; "likväl altid med förbehi̊ll of rättelse och förbättrine, när nảgon högre nytta inses derigenom kunna åstadkommas.
b) Man har funnit sig nödsakad, at, pa fleres begäran, nedsätta tiden, dả Lectionerne skola börjas, til kl.9, ítminstone under den mörka tiden, såsom mer beqvämlig både för Lärare och Lärjungar; kommande altså Disciplarne, i stället för half âtta, at samlas k1. half nio.
e) I förra Tabellen är redan förklaradt, hyad som menas med Conjunctim och Separatim, nemligen: at i förra fallet Läsning sker pì en, och i det sednare pà tvänne Divisioner af särskilde Lärare.
d) Läran om Sprảken, deras upkomst och beskaffenhet, samt förnämligast känneđomen om Modersmâlet, har Sällskapet ansett vara för Lärjungarne of mycken angelägenhet. Den sednare kommer i synnerhet at med mycken noggrannhet afhandlas, emedan erfarenheten bestyrker, at, da Disciplarne först

få lära sig sit eget Modersmål och Gramma* tiquen, eller ordens och talesättens betydelse och sammansalttning $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. i detsamma, samt at derifrån göra tillämpning til de öfriga Språken, så går det mycket fortare, än dà de skola börja med et dem aldeles främ. mande och obekant Sprak. Efter all na. turlig ordning bör äfven begynnelsen gö. ras med Modersmalet, och som Disciplarnes tankekraft ännu är wöfvad, si̊ skall Läran derom, särdeles i början, föreställas så kort, enfaldigt och begripligen, som möjligen ske kan.
e) Til Fransk Språkmästare väljes helst någon infödd, som, utom at kunna fermt tala språket, äfven känner des Grammatique, at han vet gifva skäl, hvarföre det heter så cller så.
f) Det beror på öfverenskommelse yederböran. de imellan, hvilken af de Fria Konsterne Barnen kunna komma at välja.

| Tis-dagar. | 3-4 | $\begin{aligned} & \text { Sepa- } \\ & \text { ratim } \end{aligned}$ | i) Fórste Láraren. | Eftermidd. <br> Explication på Hó. gre Latinska Divifiemen | 1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 2) Femte Líraren. | Explication på Làgre Latinska Divifionen i) | 1 |
|  | 4-5 | Sepa- | 1) Andre | Explication på Hó- |  |
|  |  | ratim | Läraren. | gre Franska Divifionen | 1 |
|  |  |  | 2) Fórste Läraren. | Explication pả Lágre Franska Divifionen | 1 |
|  | 5-7 | Con <br> jun. <br> ctim. | Tredje Lä raren. | Arithmetique och Bokhalleri . | 2 |
| Ons. dagar. | 2-4 | $\begin{gathered} \text { Con- } \\ \text { jun- } \\ \text { Ctin. } \end{gathered}$ | Tredje Láraren. | Arithnn. och Bok- halleri samt Stil- skritning | 2 |

8.) Med Theoretiska Juridiquen förstås det allmännaste af hvad til Lag-kännedomen hör, såsom at veta, huru Lag skipas, huru den indelas, huru Contracter, Förskrifningar m. m . böra ställas, o.s. v.
b) Som Bref och exercitii skrifning pa Modersmålet utgör en vigtig del af hvad som bör läras, så har Sällskapet dertil bestämt 3:ne timar, särdeles som ej allenast Vitterheten, utan ock Skrifters declamation på Modersmålet härunder inbegripas, hvilket alt vid Scholarne vanligen plägar försummas. Skrifning i de andra Språken är lemnad til hvar och en Lärare, som i det eller det Språket gifver undervisning; och kommer dermed ej at göras början förr, än Di-
 sciplarne $i$ hvart Språk gjort så betydliga framsteg, at de genom explication $m$. m . hunnit samla et tilräckligt antal af ord och talesätt, som vid skrifningen kunna komma dem til nytta, Correctionen af si̊dana scripta, fâr cj heller ske pả stället, utan bör vara förut of Lärarne verkstäld, sâ at, när Lections-timen kommer, man en* dast behöfver visa, hvari felen bestãtt mm .
i) Med Latinska Språkets lärande göres ej början straxt, så framt en Discipel ej vid ankomsten til Lyceum finnes deri redan ega någon grund, emedan detta Språk, såsom saknande bäde articlar, auxijiair verba $\mathrm{m}, \mathrm{m}$. sh mycket afviker ifrain de moderna, och således är för nybegynnare för svåt, utan komma Disciplarne at, näst Modersmålet, lära Fransyskan o. s. v.
k) Läran om Människan, kommer at innefatta en kort och tydlig beskrifning om des

kropps beskaffenhet, om dixten och äfven något om des Psychologie \&c. För at göra denna Lära behaglig, blifva àtskillige tjänlige och uplysande Plancher i detta ämne nyttjade, da Människans Physiologie är ämnet för Föreläsningen.
l) I den Practiska Juridiquen blifva Disciplarne på det sätt underviste, at sedan de iden Theoretiska förvärfvat sig någon kännedom, kommer först et Lagskipande Utskott och sedan en Domstol af Disciplarne under tilsyn af närvarande Läraren at formeras, hvilken afgör dels Disciplarnes egne smả tvister, dels andra diktade mål, samt i hvart och et fäller ordentligt och skriftligt Utslag. Ifrån denna Schol-Rätt kan sedermera appell ega rum til Lecteurs-Conseilen, hvilken utgöres of de ordinaire 5 Lärarne, som samlas en gang i veckan, dels för at uptaga och afdömma sadana mål, dels ock sins imellan upgifva så väl nyttiga project i Läsnings. vägen, som ock hyad de om Lärjungarnes seder och framsteg hafva sig bekant. Frân detta Forum skulle ännu för sista gangen kunna appelleras til Directionen, som'gifver slutlig dom i saken.
$m$ ) Hvad Arithmetiquens och Bokhålleriets lärande angår, si̊ är redan i förra Tabellen
nämndt, at den enklaste och mest lätta method kommer at följas: varande för den, som häri hunnit någon fullkomlighet, och ej âstundar högre, tillattet at visse af de härtil bestämde timar sysselsätta sig med completterande af sina öfriga annotationer m.m.
n) I Planen så väl som förra Tabellen, är redan den Allmänne Method utstakad, som vid Läsningarne bör följas, nemligen: genom raisonnementer, på det mest practiska sätt, som möjligt är, och ej genom mycken utanläsning. En mera speciel kan för det närvarande icke upgifvas, innan Läsningarne komma i gång. Vid explicationen af Sprâken, är äfven förut sagतt, at Disciplarne böra med tilhjälp af Ord-Böcker eller gifna glosor, själfve leta sig väg til betydelsen af ord och meningar i et främmande Sprảk, hvarigenom ofelbart händer, at det mycket bättre fäster sig i minnet, än dia alt skall bero af Lärarens diatamen. Man tror sig nu allenast behöfva tillägga en omständighet, som Sällskapet funnit nödig at stadga, nemligen :
at, da en Discipel finnes vara mindre fal. len för et Sprảks eller en Vetenskaps lärande, han dermed icke besväras, intil des han förmärkes hafva derföre fattat mer lust och tycke: äfven som hvar och en Discipel i öfrigt ingalunda kommer at betungas med mer, ân han med sin egen båtnad hinner sköta; ankommande ompröfningen af alt detta pä Directionen, efter inhemtadt yttrande af Lärarne, som bäst hafya tilfalle at inse hyar och ens fallenhet och naturs gifvor $m$. $m$.

Slutligen har man trodt sig böra ur de för Lyceum utfärdade Lagar och Stadgar meddela folljande omständigheter: 1:0 At för hvar Eleve, i början af hvart Qvartal kommer at betalas II R:d. men dả 2 :ne äro ifrån samma hus, allenast 10 $R: d r$, samt at ingen antages under et halft års tid. 2:0 At för heart fullt Tiotal antages en Gratist, som njuter fri undervisning. 3:0 At Disciplarne ega rättighet at vara tilstädes vid F. B. Sällskapets Stordagar och andre högtidlige Sammankomster, försedde med någon dem pase sande decoration. 4:0 At ârliga Examina hållas i början af April och midt i November månader, hvarvid nàgre of Kongl. Cancellie-Collegií och Stads-Consistorii Herrar Ledamöter, samt Barnens Anhörige och F. B. Sällskapets Ledamöter, så vidt rummet tillăter, inviteras at vara närvarande. 5:0 At vid de kort derpå följande Hügtidsdagar, F. B. Belöningar utdelas it dem af Disciplarne, som för flit och skicklig. het sig utmärkt. 6:0 At undervisning i de Fria Konsterne, saisom Musique, Dans och Ritkonst m. m., betalas särskildt efter öfverenskommelse imellan Vederbörande, men alt annat är un-
der förenä mnde betalning inbegripet, och 7:0 At Lärarne ej behöfva vara Ledamöter af F. B, Sällskapet; men tilsättas af Detsamma, samt at de antagas ej förmedelst Fullmagter, utan genom Contract, hvaraf Läraren det, inneliggande och Directionen det utgående underskrifva, Stockholm den 1 November 1796.
STOCKHOLM,

## Tryckt hos Bokhandlaren JOH, DAHL,

$$
x 796
$$

## JOURNAL FOR

$$
\begin{gathered}
A L L M A N N A \\
U P L I S N I N G E N
\end{gathered}
$$ 0 CH

## SEDERNE.

utgifen ar SÂLLSKAPET F. B. ATTONDE HAFTET.

## Gudsdyrkan *).

Skalde-Stycke.

De trälars minnen glömfkan döljer fom Dig, Du verldens milde Gud, Dig fruktade i âkans ljud, och i den blixt som dundret följer. Som trodde, med en vâldsam hand, och med de vilda Nordens väder, det var Din ro at krossa städer,
") Vi vete ej, om detta Stycke, som til oss blifvit inlemnadt, förr varit tryckt. Om sà vore, synes det dock förtjäna at för andra gingen lemnas i Allmänhetens händer.
Utgifvarne.

## 234

och rubba själiva jordens land. Och ofta denna önma Moder, blott för en diktad Gudstjainst skull, fick dricka i en grönklädd mull de dyma mänskoblodets floder. Dà Fadern hiertats rätt förryckte och, för at vinna Himlen god, ur famnen af sin Maka ryckte, et foster af sin egen blod. Och som han uti yran tyckte at offret blef hans samvets tröst, han, döf för mänskligherens röst, uti et spädt och troget bröst den grymma offer-dolken tryckte.

Men icke så vârt slägtes Far vi dödelige böre dyrka; hur kan jag bäfva för Hans styrka, när i mit inre Han en kyrka, och i min själ en boning har? När alting om Hans gochet talar, hur kan jag frukta forr Hans magt? Frân fjällens spets och stjernans pragt och ned uti de lägsta dalar Han ämnen för min sällhet lagt, och för det lugn som mig hugsvalar, när högmod skänker mig fôrakt. Hur kan Den blod och târar kräfva, som i min oro til min tröst uti en trogen Broders röst
bemödar sig bekymret häfva?
Och är Den vid min plåga kall, som vid det qual mit hjerta sàrar min umma Mor befalla skall, at dà jag lider fälla tảrar?
Nej, verldars Gud, Jät verlden vörda
Din mildhet och Dit majestät; lät endast lasten frukta det, och trälen bära trälens börda!
Du som min själ et hjerta gaf, en drift at älska, och at ömma,
Du fordrar ej at som en slaf jag denna rärtighet skall glömma.

Du Guda-kraft, som hemligt flyter in i et ömt och ádelt bröst, Du egenviljans välde bryter, och lifvets vinter Da förbyter uti en rik och fruktbar höst!
Du som i dygdens öfning röjer, din sälla verkan och dit lif, som mänskan öfver jorden höjer och hjertat til det stora böjer til min förädling verksam blif! Blif utmärkt för den fria lâga, som altid liflig, ren och klar, kan brinna utan hjertats plảga!
Ja, må ock mänsklighetens bud, af mig en villig lydnad vinna,
och denne tanke ej försvinna, at Gud är den förtrycktes Gud. At Himlen hjertats offer bära, til andres gagn sit lif förtära, och lindra sina likars qual: det är den sanna Guda-lära At dyrka guld är dảrens val, at göra godt - den Vises ära.

Ja, Himlens Gud, lär mig at fästa, min sällhet vid min Broders väl, mả andres fördel, andres bästa, och lugn och glädje hos min nästa föröka glädjen i min sjä!!
Mà med et konstladt vänskaps sken jag aldrig söka at bedraga mả jag til harm och vrede sen, ej lâta andres fel förtaga det lugn mit inre smakar ren! Ja, ma ej stolthet mig förleda at yfvas ofver hvad jag fàtt! Vâr stillhet skall vârt väl bereda, och Himlen, at sin ära freda, har gjort fördärf til högmods lott. Ja, má uti mit lugna bo man aldrig smickrets stämma höra; mả ingen nedrig vinst förstöra min trygghet och min samvets-ro; och ifran Sanning, Rätt och Tro mig ingen mänsko-fruktan föra.

1 dalen, $i$ en stilla bygd
en mänsko-vän har satt sin hydda, där Himlen honom skall beskydda; där plàgan och bekymret flydda ej skola quälja mer hans dygd.
Om Gud han inga Altar skänker, om uti intet Tempels pragt, hans vördnad för en Guda-magt hans nit för Himlens ära blänker; en kärlek altid öm och ren, som nödens tryckta barn hugsvalar, om hjertats dygd väl bättre talar, än skrudar, spel och marmor-salar, och själfva Crucifixets sken.
Det för den Vise ej kan döljas at denna väg til lyckan bär.
Mà samma lag utaf mig följas
och samma dyg̣d bli mit begär:
Och när det himlens vilja är
mit stoft af jorden sedan höljas!!

## Om Sinzes-styrkan*).

EMan, hvars upförande aldrig gäckar des grundsatser, äfven i de brydsammaQ 3
*) Ur et Arbete kalladt: Chef d'Oeuvres Politiques \& Litteraires de la fin du dix huitième Siècle. Tryckt 1788.

## 238

ste omständigheter; som visar stảndagtighet och rảdighet i alla sina företag, är en man af Caractere; et uttryck, hvarmed man beteknar en själ af en mindre vanlig styrka och drift.

Denna egenskap är äfven sả nyttig. för den enskilda människan, som för den alimänna, och höjer både den enas och den andras dygder. Det är hon som bevarar Ämbetsmannen ifrân förförelsens snaror och stânds-nitets småheter, som afvänder den Lärde frản smickret och smädelsen, och altid förenar hans upförande, äfven som hans skrifter, med förnuftets och Sanningens allmänna stora grundsatser; det är ocksả genom hänne, som den ädla och känslofulla människan skall blottställa sit lugn, sin lycka, själfva sin varelse, och adraga sig grymme och oförsonlige fiender, för at rycka undan förtrycket glömda man oskyldiza offer.

Men denna sá sällsynta egenskap förtjänar mindre at fästa vàr upmärksamhet, dä den visar sig i den enskilda lefnadens inskränktare kretsar, än dả des egare med sina förenar mánga människors öden.

Ur denna synpunkt botraktad, är sinnesstyrkan den stảndagtighet och fasthet, som âtföljer en uphöjd själ vid utförandet
af stora och svàra företag. Använd pá dygdiga föremal, är hon det mest värdiga människors beundran och tacksamhet; dả hon endast har äregirigheten och brottet til afsigt, blir hon människo-slägtets största olycka, scm rysande ännu beundrar hänne, emedan vâra smà och svaga själar böja sig för alt som är stort och ovanligt. Svagheten är icke mera motsatsen af denna egenskap, än tveksamheten eller obeständigheten. En man af sinnesstyrka undersöker, afgör, och förblifver oböjlig. Han härdar sig emot alla hinder och svầrigheter; jag skuile nästan säga, at han älskar dem, emedan de äro drif-fjädrar för hans själ, och gifva föda àt hans mod. Han ensam vet at vilja, hvilken är en ganska sällsynt och nästan omöjlig egenskap hos vanliga människor; ty at vilja med kraft, dertil fordras at underlägga för et visst föremal alla sina sinnesrörelser, alla sina begär, ända til kärleken för lifvet. Det mod som upkommer af styrkan i Caracteren, är et behof för den som trotsar döden, men det krigiska modet förutsätter ej altid en stark själ : det är ofta en verkan af vanan, af den rådande tonen i Krigsstândet, af fruktan för et rättvist förakt. En man af en râdig caractere skall Q 4
hafva det, om han är Krigsman; och om han ej ät det, skall han àndà kunna förvâna Krigare i de ovanliga företag, hvarvid hans själ máste utvekla hela $\sin$ förmảga,

Man kan icke ega en stor carattere utan et redigt, och djupt förstảnd. Det är det som lär oss skilja imellan det svåra och det omöjliga. I verket, til at envist vilja det som är öfver vâra krafter, är ej at hafva caractere, utan at vara egen. sinnig sảsom Carl den djerfve och Carl den 19. Men ofta anser Allmänheten de största och ädlaste företag för orimliga, blott derföre, 'at hon hvarken eger den själens styrka som upfattat dem, eller den snillets styrka, som uttänkt dem.

1 hivilken belägenhet en man af stark caractere befinner sig, gör hans inbildning honom altid til Herre offver alt som omger honom. Han lâter sig ej föreskrifvas någon lag hvarken i vigtiga eller obetydliga mảl, eller om han ger vika i smàsaker, sker det af förakt, ej af svaghet, Han beherrskar sin hustru, sit hus, sina vänner; hans hat är häftigt, lika som hans andra sinnesrörelser; han skall aldrig glömma en oförrätt, äfven om han sätter sig öfver at hämnas den.

Han synes högmodig, och han är det; icke som de smả själar, hvilkas högmod är en upresning mot det som är öfver dem; hans höghet är den inre, nästan motvilliga, kảnslan af des öfverlägsenhet.

Om han ej haft tilfälle at âdraga sig allmänna upmärksamheten, löper han fara at blifva misskänd $i$ en lättsinnig och ytlig verld: sällan skall han där visa sig pâ en fördelagtig sida. Det behagliga i umgänget saknas ofta hos honom. Ensam med sina tankar midt ibland en talrik folksamling, skall han ofta synas trög och kall.

Vanligen äro människor med stora själar icke de som tala mest. Själen uptäcker sig snarare genom nảgra ord, som undslippa hänne, àn hon utgjuter sig i vidlyftiga tal-former, De veta, at man kan tänka högt, och likväl hafva en ganska svag själ. Hvem har mera stảtligt talat om Friheten än Lucanus, denne usle stämplare, som hade den nedrigheten at uptäcka $\sin$ Mors medbrottslighet för Neros bödlar? Presidenten de Thou har skrifvit prägtiga verser emot Parisiska blodbadet. Om han hade haft caractere, skulle han icke dagen efter dessa grufliga mord-scener hafva berömt Carl 9 inför Parla.

$$
\text { Q } 5
$$

## 242

mentet; han skulle hafva inneslutit sig i bestörtningens tystnad.

Men vid stora tilfällen saknar en hög själ icke vältalighet; och om han är född i et land, där, för at utmärka sig, den är oundgänglig, skall han uparbeta den, icke som ändamâl, men som medel: hans själ skall altid deri mảla sig. Han är mindre grann än stark, och stundom skall ej de yppersta Snillens konst upnả denna sublima styrka. Ciceros talekonst öfvertreffar til äfventyrs ej den stil, som râder i Bruti rygtbara Bref til honom.

Denne samme Brutus ville at Cicero i Försvarstalet för Milo, endast skulle sysselsätta sig med utveklingen af den satsen: at man förtjänar beröm, dã man dödar en illak Medborgare? - Ser man icke här den man, som skulle stöta dolken i Cæsar?

Slutom med denna frâga: Kan man gifva sig Caractere? Ack! hvad kunne vi väl gifva oss? Vi hafve alt fàtt. Vi ege inom oss frön til alla böjelser, alla dygder och laster. Tilfälliga och af oss ej beroende omständigheter bidraga ofta til utveklingen af nágra vissa deribland, pả de andras bekostnad. Dessas tiltagande qväfves eller förtrögas af de förras öfverlägsenhet. Torde hända kunde en bestän-
dig vaksamhet på oss själfve til en viss grad modifiera var caraftere, hvilken vi omöjligen kunne aldeles förbyta. Man skulle kunna det i ungdomen, om denne âlder vore eftertankens. Det säkraste är, at denna själens styrka är den vigtigaste dygd, emedan den förutan, alla de öfrige blifva beröfvade nästan hela deras inflytande pâ vâr sällhet.

Om den verkliga och den inbillade Storheten.

Vii finne hos alla människor et gemensamt begär at utmärka sig, at vinna anseende och beundran. Följe vi dem, sã väl i deras minsta som deras största företag, med et granskande öga, skole vi uptäcka samma grund för dem bägge, egenkärleken och ärelystnaden. Det finnes ingenting mera sârande för mänskliga inbildningen, än föreställn ingen af at vara glömd, at icke mer vinna naggon upmärksamhet i verlden. Man blottställer sig häldre för hat och afsky, än för denna grufliga glömska, som den uprörda känslan ej kan uthärda, och man tycker mer om at förvảna hopen genom stora tiltag och Iysan-
de dârskaper, än at gömd i stillhetens skugga öfva dygden, göra människor godt, utan at lysa. - Och själfva denna varelse, som försakar sina likars sällskap, som flyr til en ödernark, väljer sig en bergsklyfta til boning, bemtar sin drick frản den förbiflytande källan, och sin föda af den vilda markens alster och de kringstảende trädens frukter - hvad är väl rätta orsaken til det besynnerliga lefnadssätt han utvalt? Är det af kärlek til dyg den och himmelen, som han öfvergifvit verlden, som han vakar, fastar, ber, gråter och slấr sig själf? tror han sig derigenom blifva en dygdens martyr och en arfvinge til den eviga saligheten? - Förmodligen icke - âtminstone icke en Eremit ibland hundrade -- men, hvad är då hans rätta afsigt? Han vill utmärka sig - Han vill genom detta ovanliga lefnadssätt väcka hopens förundran, inge den et högt begrep om sin helighet, sin stảndagtighet i dygdens öfning, sit förakt för alt verldsligt och fâfängligt, $\sin$ öfvernaturliga och himmelska kraft. - Han vill blifva beundrad, dyrkad, tilbedd, sảsom et Himmelskt sändebud, et omedelbart Guds verktyg. - Sâ, ända frản den stojande dâren, til den i ödemarken gömde Eremiten, styras alle af sam-
ma begär, för at hinna til et lika mál, och hvar och en väljer bland de oräkneliga medlen det, som i hans inbildning för honom närmast detta mâl - anseendet och rygtbarheten.

Detta begär at utmärka sig, at vinna beundran och anseende $i$ verlden, är det i sig själf illakt? Bör man fördömma det? Visst icke. Det är en den yppersta gâfva af Skaparen ât mänskligheten. Hade människan varit aldeles liknöjd wo sina likars tänkesätt och omdömen, aldrig hade hon höjt sig öfver naturens första rảa och oförädlade tilstảnd. Hade icke ärelystnaden äggat hännes sinne, hvilken trảng gräns hade icke dả varit satt för hännes själs förmäga? Alla ftora fjälars företag, alla ädla gerningar, alla höga dygder, alla lysande egenskaper, hela människo-snillets Guddomliga förmåga. Hvem hade sett er, hvem hade erfarit er verkan? - Hvem skalle ens hafva misstänkt er möjlighet? Naturen, åt sig själf lemnad, är overksam. Passionerne skola sätta hänne i rörelse. Hela människoslägtets nuvarande värde och höghet, och den möjliga större fullkomlighet, hvartil det ännu torde kunna upstiga, är endast en verkan af en förädlad egenkäılek, och det begär til ära och storhet, som är män=
niskan medfödt, och som, under tusende olika skepnader, ledsagar hänne i alla des företag. Klandrom ej dâ Försynens ordning och lagarne för vår natur. Sägom ej: Passionerne äro oss gifne til vâr olycka, at förvilla vârt förstând och fördärfva yârt hierta. Glömmom ej vârt Slägtes värde! Huru har det vunnits? Ar mänskliga storheten blott det kalla känslolösa förnuftets verk? Râdfrảgom erfarenheten. Den skall visa oss, at endast passionens eld födde re storverk som verlden beundrar, och vanilga människor kalla omöjligheter - at begäret til ära och rygtbarhet, lifvat alla stora själars företag.

Det är dả icke fördömligt i sig själf, detta begär at utmärka sig? Men det kan blifva det, och blir det beklagligen altför ofta, genom de föremảl, hvarpả det vändes, och de medel, som til vinnande af detta mâl nyttjas. Detta är mänskliga tingens vanliga ordning. Hvart och et ting har sin goda och sin onda sida. Där den högsta sällheten finnes, är i et motsatt förhâllande det högsta onda. Människan med en fri vilja, väljer hvilket hon behagar. Hännes förstảnd skall styra hännes yal, skall afgöra hvilket föremâl hon bór söka, för at blifva lycklig. Nu skall passionens verkan visa sig, och, sedan
förnuftet pröfvat, kommer ordningen til hänne at afgöra beslutet. Denna passion kan vara ädel, ledd af et godt och fördomsfritt förstând, och dâ utstakar hon värdiga föremál för den väljande. Men hon kan ock vara oädel, missledd, tygellös - och dả framställer hon föremâl, som dels i sig själfva äro skadliga och förkastliga, dels genom de medel, som til deras ernảende användas, mâste blifva det. - Begäret til ära är oskyldigt, är godt i sig själf, men det eger i sig, sâsom alla vâra öfriga begär, en anledning til vârt fördärf. Solen är välgörande han lyser, lifvar och värmer oss - hyar och en känner och erkänner det. Men spänn, förmätne, dit öga emot des strālar _ trotsa des brännande verkan _ och du skall mista din syn - dit ögas ljus skall utfläckas af des starkare ljus.

Dessa anmärkningar leda oss til at finna skilnaden imelian den verkliga och den inbillade storheten. Förnuftet utstakar den ena, inbildningen, förförd af passionen, den andra. Den ärelystnad, som drifver den verkligt Store, är en förädlad känsla af des värde, grundad pả verkligt goda och för mänskligheten nyttiga egenskaper: är et begär at utmärka sig genom dygdiga och ädla gerningar, - at göra

## 248

likar rätt och godt, och upresa sin stor. het pâ deras lycka. - Den ärelystnad à. ter som verkar den inbillade storheten, är et begär til rygtbarhet och ära, grun. dadt dels iinga, dels i mindre goda egen. skaper - som, utan afseende pả föremà. len och medlen, blott sträfvar at komma til målet - som ej söker väcka männi. skors tacksamhet, kärlek, vördnad, - en. dast deras undran, förvâning, bestörtning - heldre vill lysa och fruktas, än gagna och älskas. Den förre är den vises och dygdiges ärelystnad, den sednare dàrens eller nidingens. De söka bägge odödlig. heten, men pả aldeles motsatte vägar. Den rygtbare vâldsverkaren, som öfverlemnade ât lâgorna det prägtiga Diana Tempel i Ephesus, trodde sig derigenom skola vinna odödlighetens rätt - och fördunkla själfve des ypperlige Byggmästares gen $m i$ sekler förvarade ära.

Vare detta dock icke sagdt i den me. ning, som skulle i den Vises och Dygdiges storhet icke nâgot begrep om det lysande, det beundransvärda kunna ingå. Medgifvom heldre, at den verkliga storheten ofta visat sig utvärtes stor - at den Vises dra beseglas stundom af högre och mer förvảnande företag, än den djerfvaste
och lyckligaste nidings. ven i detta fall finna skilnad dem imellan. Ty när sảg on den Vise lysa, för at utbreda förskräckelse, eller förvåna verlden för at öka mänsklighetens lidande? När såg man den dygdige stor genom likars uselhet, eller frân sin högd beleende den förtrycktes tảrar? Följom honom i alla de olika belägenheter, i alla särskilda lifvets kretsar, och vi skole finna honom i alla den samme, blott intagen af begäret at göra godt, utan annan skilnad, än at alt som han stiger $\mathbf{i}$ storhet, han för detsamma finner et mera vidgadt utrymme, och nyttjar det. Pã thronen skola hans undersảtare välsigna honom, såsom deras ypperste välgörare; på domstolen skall rättvisan vaka vid hans sida, och människans rättigheter finna i honom et stöd; i templet skall menighecen prisa den lära han yrkar, hvaraf hans lefverne framställer det vackraste mönster; pà ärans och stridens bana, mild och blygsam, ömande för de olycklige och verksam at lindra deras plágor, skall hanälskas une der själfva krigets fasa; hans triumpher, tecknade af skonsamhet och mildhet, skola besegra själfva des fienders hjertan, och glädjen af hans seger-tog aldrig stög:de Haft.
ras af den vảldfordes och förtrycktes klagan; i de, inskränktare kretsar af den enskilda lefnaden stor endast genom sina egenskaper och förtjänster, skall han älskas och vördas af alla, som kunna värdera dem; redan såsom yngling skall hans beröm föregã hans âlder; lians manna-âr, offrade ât visheten, ât dygden, àt människors väl, skola âterföra $i$ hans själ lugn och tilfridsställelse, dâ de bereda honom alles tacksamhet och kärlek; äfven vid lifvets höst, pâ grafvens gräns, där dảrens ära redan föregatt sin egare til förgängelsen, quarblifver den Vises, snarare ökad än minskad, lik den sol, som vid nedgângen ännu leende kastar sina sista stralar, fägnar och gläder alt, och âterhelsas af den tacksamma Vaturen. Ja, i själfva olyckans sköre, under all lifvets uselhet, är han inom sig stor, och stor med ädelhet. Och skulle hans afsigter misskännas, hans dygd klandras, hans vishet beles - han fortfar dock i sit bemödande - den ed hans hjerta svurit mänsklighe. ten, dygden, himmelen, är för honom änđă lika helig, lika förbindande. - Han forrlăter sin ovän, han gör honom godt:
och älskar, glömmande otacksamhetens fara, sit slägte som det är, ej som det borde vara.

Vördade Män, som grandat er storhet pá mänsklighetens sällhet, er ära skall lefva genom seklerne, och tidens alt förstörande magt skall ej kunna fördunkla den! En Titi, Ludvig 12:tes och Henric 14:des dygder skola välsignas i alla tider, hos alla Nationer; Camilli ädelmod och Reguli stora själf-försakelse sko-la-altid lifva och höja Patriotens ädla själ; en Epaminondas, Brutus, Doria och Engelbrekt, blifva altid vördade namn för Frihetens vänner. Ur djupet af tidernes ruiner lyser ännu Socratis, Solons och Lycurgi ära. Hvar lidande undersâte önskar sit land tilbaka Konung Hieros och Alfred den stores visa Regeringar. Sullis och Thomas Mori ärestoder trotsa afunden och förtalet. Vi páminne oss med förkjusning, at i sednare tider en Hertig regerat i Lottringen, hvilkert, om han varit verldens beherrskare, skulle hafva gjort hela människo-slägtet lyckligt. Dessa minnen äro en tröst för mänskligheten, som stundom under sin förkjusning glömmer sit lidande. De teckna den verkliga storheten - den storhet, som endast vinnes genom goda och allmänt nyttiga egenskaper - som väl drifves af ärelystnaden, men altid leder til mâlet af allmän.
na välfärden. De âdagalägga människans sanna värde - och framställa hänne i den uphögda krets, där hela högheten af hännes natur visar sig.

Men - hvart leder mig min förkjusning? Hvart skall min utsváfvande inbildning sträcka sin fart? Det är tid at hägda den. Jag har fulländat taflan af den sanna storheten; jag har följt människorne i deras bemödande at blifva store genom dygder och vishet; at utmärka sig för at gagna sina likar: teckningen af den inbillade storheten âterstảr; jag måste följa människo-slägtet i des förvillelser och brott; jag måste föreställa människan sträfvancle efter en ära, som gör hännes likars, olycka, och utestänger lugnet fràn hännes eget bröst!

Vägen at vinna rygtbarhet och anseende genom lastbara och brottsliga tiltag, är sả lätt, at man äfven så mycket rả förundra sig öfver, at ej et ännu större antal människor söka den, som man pâ mänsklighetens vägnar bör glädja sig deröfver. Hvilka egenskaper behöfver väl den, som pâ detta sätt vill skaffa sig et rum i minnets tempel? Tiltagsenheten och en ouphörligt äggande äresjuka - de skola föra honom til det föresatta mâlet pà dem skall hans storhet upresas. Men
icke behöfver han beflita sig at förvärfva nágra goda egenskaper: icke liar han til afsigt at genom sin dygd förkjusa människor - och han känner sin förmåga at kunna förvâna dem, utan at genom sit snille kunna höja sig öfver deras vanliga krets. Icke hindrar honom förnuftets lagar och känslan af des pligter at fästa sig vid de föremál, som hans ärelystnad för honom framställer; och aldrig besvärar honom vid valet af medlen, en grannlaga omsorg at icke kränka dygdens och rättvisans fordringar Hvad bryr han sig om at vara älskad? - Han vill beundras och fruktas. Tala ej för honom om allımänt väl, om Patriotisk dygd, om äran af at rädda et olyckligt Fosterland - han beler dig och din lära:- troej at han lefver för andra; han lefver blott för sig och sit rygte - han vil beherrska verlden, för at kunna göra alt, utom at göra den lycklig. Sâdan är den ärelystne nidingens natur - han upreser sit rygte pà dygdens förfall - hans storhet är en förnedring af människo-naturen. Tiberiers, Neroners, Philips, Albas, Borgias ära, hvad bâtar den er inför efterverldens domstol? De lefva i minnets tempel, men blott för at hatas ôch förbannas geñom Seklerne. Den en-
da nytta de giort mänskligheten, är' det varnande exempel de gifvit verlden.

Det gifves ännu et flag af inbillad starhet; - en storhet, som vảl lyckligtvis icke blifvit dygdernestgraf och människoslägtets plágoris, men som framställer et bedröfligt bevis af mänskliga svagheten och inbildningens välde öfver förnuftet. Den väcker ej vårt hat, men sà mycket mera vârt förakt. Det är dârens storhet; det skimrande bländverk, som kjusar hans öga, och bortför hela hans själ. De före. mâl, som tilrycka sig hela hans ärelystrad, skulle äfven den stolte nidingen med förakt eller löje betrakta. Endast mon om det stora och lysande i sina nöjen, def egna och ovanliga i sit upförande, skall han hvarken finna högden af den dygdiges eller vàldsverkarens storhet. Han skall stundom göra en god gerning, men blott af en synlig fafänga, Han skall skryta af skatter, som ligga väl in. packade i hans gömmor; af kunskaper, som äro nedgräfde $i$ hans boksamling. En annan, lảngt skiljd frản hans grandsatser, skall förslösa alt hvad han eger, för at lysa i verldens ögon, eller göra sig heder af okunnighet, och utskratta alla, som ega eller värdera kunskaper. Bägge hafva de en gemensam rättighet til namnet af dảrar, bägge stämplas med et billigt förakt.

Deras odödlighet är endast ursäktlig hos den, som aldrig kunnat göra sig ansprâk pá nảgon annan. Croesus, Lucullus och Heliogabalus sökte denna odödlighet pà särskilda vägar, och funno den tillika med efterverldens atlöje. Käjsar Rudolph d. 2 :dre nedgräfde sig i sin studerkamare, och glömde sig ibland stjernorna, under det styrelsen vanvârdades och spiran rycktes ur hans händer af en uprorisk Broder. Alle Chevaleriets hjeltar, hvilka besynnerliga varelser! Den förmildring de gofvo tidernes barbariska seder, är enda ursäkten för deras dârskaper och besynnerligheter. Men hvem skulle tro, at själfve Ludvig 14, glömmande sina lagrar och Europas beundran, skulle eftersträfva den toma äran, at öfvertreffa alle Monarker i prâlet af des Hof, och det omåttligt lysande i des nöjen! Se här en teckning af den verkliga och den inbillade Storbeten. Den synes kanske mindre nödig för den, som icke inser vigten af bestämda begrep i moraliska ämnen. Men Tänkaren skall altid finna detta ämne värdigt sin upmärksamhet, Han känner mänskliga svagheten, som irras och missledes, famlar efter skuggor och bedrages af irrbloss. För den skall den uptäcka den sanna Storheten, och afdraga den R 4

256
bedröfliga ytan af den inbillade. Mảtte genom hans bemödande verlden en gàng allmänt lära känna, och nödgas erkănna den vigtiga Sanningen, at ingen är stor, utan genom Visbet oob Dygd, och at all annan Storbet dr en vandra for mdnsklig. beten!

Tankar af Socrates, rórande Sjä. lens ododlighet och det tilkommande lifvet.

Höga nâgot ämne har mera sysselsatt Philosophernes undersökningar, i synnerhet i sednare tider, och intet kan mera förtjäna det, än läran om själens odödlighet. Utan detta stöd, hvarpà skulle Dygdeläran grundas? Utan tanken af et tilkommande, hvar funne den lidande dygdige en tröst? Hvilket band hämmade den fräcke nidingens vilda yra? Et tilkommande lif se där den yttersta grundval, hvarpâ hela Sedoläran hvilar, De uplyste i alla tider hafva insett det, och hafva derföre sökt samla alla de bevis, som förnuftet förmår uptänka, til bestyrkande af en lära, hvars visshet deras hjertan önskade, och deras inre känfla hemligt sade dem.

Ibland forntidens Vise, lär ingen, sâ vida bekant är, haft naggon fast öfvertygelse om själens odödlighet, eller fattat naggra sunda begrep om tilstândet efter döden, förr än Socrates. Denne ypperlige Man, sit tidehvarfs heder, och eftertidens beundran, tänkte häri, som i alt annat, stort och ädelt. Men i synnerhet i den critiska stund, dâ han var färdig at falla et offer för en brottslig faction, dâ han såg sin uplysning, sin dygd, sina förtjänster emot Fäderneslandet och mänskligheten belönade med fängelset och giftbäggaren, röjde sig hela storheten af hans själ. Dả kände han med öfvertygelse, at hans själ var odödlig, och denna känsla gaf honom mod at möta sit förestảende öde. - Han talade med det lugn minnet af en dygdig lefnad ingifver, inför sina närvarande lärjungar och vänner, i dessa höga ämnen. Hvar tanke förrảdde den Vise, och hvar mälning af det tilkommande böd den lidande dygdige at hoppas.

Sả mycket är redan skrifvet om Socratis sista stunder, och de tankar han yttrade i förenämnde ämnen, at vi tro oss böra förbigà de bevis han deri framstälde, hvilka desutom föga skilja sig frản

## 258

dem vår tids Philosopher med sả mycken styrka och värdighet anföra; deremot torde det interessera Läsaren at lära känna hans strödde tankar om själens tilkommande lif, hvilke visserligen äfven utvisa en djup forskare. De finnas i den mästerliga Platos Dialog, Phedon kallad.

Socrates inskränker sig här icke inom blotta undersökningen af den stora Sanning, at själen är odödlig: han drager deraf nyttiga och nödvändiga lärdomar fồ vår lefnad; dả han utvisar alt hvad hoppet om en lycklig evighet fordrar af oss för at icke blifva fruktlöst, och at vi ej, i stället för at finna de belöningar, som äro ämnade ảt de gode, mả finna de straff, som vänta de brottslige: Här föreställer Philosophen de höga läror, som en fortplantad sägen, ehuru mycket fördunklad af fabelagtiga tilsatser, altid förvarat ibland Folkslagen: om den slutliga domen öfver de goda och onda, de eviga straff, som äro tilredde för de mest brottslige; den fridens och sällhetens boning, som skall emottaga rena och oskyldiga själar, och äfven dem, som under lifvet försonat sina fel genom ånger och bättring; ändteligen om et mellan-tilstảnd för alla själar efter döden, där de skola söka göra sig frie frản mindre betydande fel, hvilka
ej under lifvet på jorden hunnit förbättras. - Men lâtom Socrates tala, såsom han af Plato föreställes:
"Mine Vänner, säger han, ännu en ganska vigtig omständighet at betänka, är, at om själen är odödlig, bör hon odlas och med omsorg danas, ej blott för den tidsrymd, som vi kalle jordiska lifvet, men i synnerhet för den, som följer derpâ; det vill säga evigheten; och en enda försumlighet i denna del kan hafva oberäkneliga följder. Om döden vore hela vâr varelses uplösning och förstöring, skulle det vara en stor vinst för de onde, at pà en gảng fả öfverlemna àt förgängelsen sina kroppar, sina själar och sina laster. Men, dâ själen är odödlig, har hon, för at befria sig fràn sina olyckor, icke annat medel, än at söka blifva alt mera god och mera vis; ty hon för ej med sig öfver grafvens gräns annat, än sina dygder eller sina laster, hvilka tildanas under vâr lefnad i verlden och afgöra vär lycka eller olycka för evigheten."

När de döde kommit til själarnes samlingsställe, dit de af sine Skyddsandar ledsagas *), blifva de alle dömde. De som
*) Man hoppas at ingen Lăsare stóter sig vid denne och flera dylika uttryck, som liảr fóre-
hafva lefvat på et sätt, at de hvarken kunna fördömas eller. aldeles frikännas, blifva sände til et ställe, där de undergâ et mot deras fel svarande lidande, til des de renade och befriade frản sina illaka böjelser och forsatte $i$ àtnjutande af en fullkomlig frihet, kunna blifva skickligo at emottaga belöningen för det goda de gjort. De som icke kunna blifva förbättrade, $i$ anseende til deras grofva förbrytelser, som med upsảt och fri vilja begătt de skändeligaste brott, blifva efter Försynens ovilkorliga dom störtade i den afgrund, hvarur de aldrig komma. De âter, som befinnas hafva begâtt i verket stora brott, men förJàtliga, sásom en visad vâldsamhet emot Föraldrar, i et vredens ögonblick, eller et föröfvadt mord $i$ en dylik sinnes-författning, och som sedermera àngrat sig deröfver, undergâ väl samma plâgor och straff, som de förenämnde, men endast för en tid, tils des de genom sina böner, sin ânger och bätring, blifvit värdige at erhảlla förlàtelse för sina förbrytelser.

Andteligen de, som hela lefnaden igenom fortfarit i den sanna dygdens öf-
komma. De åro våt icke enlige med den sâ kallade ortodoxien, men man paminner sig at det ár en Vis; och ej någon of Kyrkotảderne, soin talar.
ning, befriade ur dessa lâga jordiska hemvist, som endast äro at anse för fängelser, mottagas i högden pà en ren och lycklig jord, där boningar dem anvisas; och emedan Philosophien tilräckligen renat deras själar, lefva de i evighet medven glädje och sällhet, som icke lätteligen kan förklaras, och hvilken den korta tid mig âterstâr at lefva, icke tillâter mig at beskrifva."
"Det jag nu anfört, har varit för at visa, at vi i hela vàr lifstid böre söka fullkomna oss i dygd och vishet: ty här är et stort hopp och en stor belöning oss föresatt. Och om själens odödlighet skulle vara underkastad tvifvelsmảl, i stället för at den synes mig viss, måste dock hvar tänkanđe människa finna râdligare at bemöda sig härom, än at blottstäla sig för en med sâ mycken anledning befruktad olycklig pâföljd af en lastbar lefnad? I verket, hvilken ljuf möda? Man bör förkjusa sig själf mied detta sällhetsfulla hopp, och derföre har jag sâ mycket förlängt detta samtal . . ."

Cisero framptäller dessa Socratis vackra tankar med sit vanliga behag. Annu i det ögonblick, säger han, dâ han höll i hantlen dödsdrycken och var färdig at föra den til sina läppar, talade han pà et sätt, som han ansäg döden, icke sâsom en

## 262

mot honom föröfvad våldsamhet, utan som et honom lemnadt medel at upstiga i himmelen. Han beskrifver, at vid ingảngen i andra lffvet öpna sig tvänne vägar; den ena leder til de eviga plảgorummen men de själar, som hà̉ nere fördärfvat sig genom skamliga nöjen och brottsliga gerningar; den andra leder dem til Gudarnes sälla hemvist, som bibehållit sig rena pá jorden, och $i$ sina mänskliga kroppar hyst en verkligen himmelsk ande.

Detta samtal om själens odödlighet och det tilkommande lifvet, beseglade Socratis slut. Han tömde dödsdrycken med en ojämnförlig frimodighet, förlät sine ovänner och grymme förföljare, tröstade sine närvarande vänner som flöto i târar vid hans sida, bad tif Gudarne, och afvaktade i stillhet, med den vises styrka och den dygdiges lugn, verkan af det giftet han intagit, som straxt derefter i hans sjutionde ärs âlder ändade hans äre. fulla lefnadslopp.

## Strodda Reflectioner Efver Sederne och

 allmånna Tânkesâttet.S
ederne äro underkastade mångfaldiga förändringar. De äro báde olika hos särskilda Nationer, och olika hos samma folk på sär-
skilda tider. De styras af allmänna tänkesättet, och ombytas tillika med det.

Allmänna tänkesättet danas i synnerhet af en Nations moraliska omständigheter, sảsom Upfostran, Lagar och Religion. En Lagstiftare kan ganska mycket verka pã et folks tänkesätt och seder. Religionsstiftaren gör det ännu mer. I et land, där fördomar inplantas vid upfostran, sk yddas och underhallas af Lagarne, och helgas af Religions-läran, är villornas och vantrons välde befästadt, och allmänna tänkesättet sả fjättradt i fördomarnes band, at en total moralisk revolution mâste föregà, om förnuftet skall kunna âtervinna sin rätt.

Sederne äro at anse som Practiken af allmänna tänkesättet. Man kunde deraf formera en Vetenskap, med bâde en Theoretisk och en Practisk del.

Den tiden man trodde all ära bestå $\mathbf{i}$ mod och tapperhet, ville hvar och en utmärka sig genom dessa egenskaper, och i alt sit upförande, sina maner, til och med $i$ sin klädebonad visa dem. Dả man trodde at ingen kunde vara Gudfruktig, utan at fly verlden och plâga sig själf, ville alle bli Eremiter, bo i halor och bruka tagel-skjortor. Dả man inbillade sig, at de otrogne burde omvändas med svärdet, lâto människor hoptals genom röda Korset inviga sig til trons hämnare. Och

## 264

 ännu göra Mahomedanerne sina heliga Val. färder til Mecca, liksom vảr Allmoge til undergörande källor.De uplyste bland et folk kunna icke al. tid styra tänkesättet. Dả först kunna de det med framgảng, när de skyddas och försvaras af Högsta Magten. Mâtte de göra det försig. tigt, och pảminna sig, at en förhastad Reformation är vảdligare, än de gamla missbruk den borttager.

Begrepet om anständighet, synes hafva varit ibland de mest vacklande. Gränsen imellan själfsvảld och tvảng, har sällan blifvit funnen. At visa sig på Theatern ansågs hederligt i Grekland. I Rom var en procession af quinnor en högtid för folket. - Och nu blyges man för det förra, och skulle förlöjliga det sednare.

Skiljomimellan seder och bruk i allmän. het och goda seder, äfvensom imellan allmänna tänkesättet och et uplyst tänkesätt. En viss class af hvad man kallar Seder kan vara likgiltig. Det är de vanor och bruk, som i allmänna lefnaden iakttagas, hvilka endast skada, dả de sâra anständigheten. - Men dả se. derne $i$ et land strida emot de moraliska be grepen, är det pâ branten af sit förderf.

> STOCK H O LM, Tryckt hos Bokhandlaren JOH, DAHL, 1796

JOURN A LFÓR
ALLMANNA
UPLYSNINGEN осн

## SEDERNE.

UTGIFVEN AF
SALLSKAPET $F$. $B$.
NIONDE HAFTET.

Den lyckliga Barndomen. SÂNG.

1. Ayktade behag of mina barndoms dagar! i minners lpegel fedd, er bild, er falfka bild der kånflolo̊fa lugn utur mit brôft fórjagar, fom dôfvade mit qual, och gjorde kånflan mild.
Då var jag lycklig då! - På nöjets armar buren
fag gladt och ljuft åt mig den vida verlden $\log$, den milda Fridems vån, och ván ulat naturen, få menlôft, ơmt och fromt mit lilla hjerta flog. Då ftod jag kjuft och fåg den fko̊na folen brinna.
Jag byggde utaf kort de hårligafte flott.
2. Haft.

En liten docka var min óma älfkarinna, och några fockergryn min o̊nkkans hógfte måt.

Då var jag lycklig! da - i flickans armar fluten hon danfade med mig, och kyffar af mig ftal; en flaggt af kårleken då ôfver mig blef gjuten, fom vixte til en ftorm, och fkapade mit qual,

Då var jag lycklig! då - mit blod i ftilla vågor ifrån et forgfritt bro̊ft til mina puliar flot. Jag andades få lâtt, och kånde blott de plågor fom vấckres af et fall, en banna eller ftöt,

Mit óga gladt och rent en främling var fôr tåren,
på rofor danfande jag lifvers bana gick.
Min kind var blommande fom roforna om våren; nch helfa, ofkuld, frid förråddes i min blick.

Då var jag lycklig dä - och fâlla mina óden, och at min framtids rymd var utfigten fà klar.
O! hvilken trodde då, at gråmelfen och nóden det falliksp fkulle bli, min ungdom fimnadt

O! flytrade behag af mina barndoms dagar! O bubblor uraf hopp! o! falfka nöjens flock! Jag fordom log och fjòng, nu gråter jag och klagar,
Och forgen hvilar tungt på mina o̊gonlock.
Då var jog rik och fâll; $O$ hvilken mångd af vånner!
fom hơljde mina fjăt och tri̊ngdes om min famn.
INu fatrig, glómd, forrtryckt mig ej en enda kånner,

- och namnet utaf mig ifr nu et okåndt namn.

Men Thilma! du, du var en vän utaf mit hjerta,
fơr ådel, och fơr o̊m at nảnfin åndra dig! aMin tällher delte du och delar ain min fmåra; med mig du fordom log, och gråter nu med mig.

Ja Thilma âlkar mig - jag trotfar alla óden at ftora fâllheren och lugner i mit brölt Åt plågan Nkall jag le, och ©kåmta gladt med döden,
ty Thilma aldkar mig - Se där mit hopp och tro̊ft.

Snart glómd och obemärkt i grafvens famn jag flutes,
och trótt af lifvers qual i dóden lugn jag fâr. Om då uppå mit foft en tår af Thilma gjutes, hur nógd at tånka det, jag til min hvila går!

## Korta Biographifka anteckningar Efver bexómde Grekifke män.

## Pittacus.

Ianfeende til den fynnerliga likheten i fnille, tänkelâtt och lefnadso̊den, bồ man, nâft Solon, fáta Pittacus ibland de 7 Greklands Vife. - Han var ifrån Mitylene, en ftad på ön Lesbos, - Det âr fkada, at vi kånne tå litet om denne mannén, men det fom om honom finnes antecknadt, ofr tilråckligr fôr at gifva ofs begrepp om hans varrde. - Enligt Diogenes Laërtius, fkall han gjort Elegier, famt fôrfatrat et Tal på profa om Lagarne, ftalldt til fine medborgare. - Andre fâga, at han endoft gjort 600 verler, i hvilka han gifvit dem vila Lagar, - Som anfôrare för arméen, utmante han Athenienfernes General Phrynon til envige, dódade honom, och fo̊rvårfvade derigenom på et behåndigt fâtt fegern åt fine landsmån. - Til erkånfla derföre, updrogo de honom regeringen i landet,
den han fórvaitade i 10 âr; men affade fig valdet frivilligt, fedan han fatt deras ftad och Republik i båfta ordning. - Hans fàdernesland tilbód honom fora landegendo. mar; men han emotrog dem icke, tágande: mit exempel af oegennytia fkall gagna mit - fadernesland mer, in om jag emotlog de fórfia rikedomar." - De fententier man har efter honom, vitna om funda tånkelfát och dygd, - Han dog år 579 före Chrifti fó. delfe, vid 70 ârs ålder. - Man fatre på hans graf följande minnesfkrift: "Pittacus! det beliga Lesbos, fom gifvit dig dagen, har grätande nedjaul dig i denna grift."-

De ófrige at de 7 få kallade vife, nemligen Cbilon, Periander, Bias, Cleobulus, och Tbales, hafva alle varit mån mer eller mindre utmårkie af en fâllynt fórtjånft, men fárdeles Thales, fom var Lycurgi fórtrogne, en fedolărande Skald, uplyft Philofoph, hvars quaden voro fulla af tnille och fanifunds-ande. - Om nog materialier kunde famlas til hans biographie, fkulle han knapt gifva någon efter af de redan námnde.

Men vi behöfve icke ftadna inom 7 -talet
-). Forntiden, och fynuerligen det fordna S 3
${ }^{6}$ ) Det ár nog famt bekant, af hvilken tilfallig suledning de Lju Greklands yife fingo både namn och detta antal, - De gamle beratta, ehuru med

Grekland, har en må̊ngd hjeltar i fórftånd och dygd at upvifa, fom alle kunna ijana til mo̊nfter för hvad tidehvarf fom helft, och vi bo̊re ej neka ofs eller andre det fórkjufande nôjer, at lảna et ógonkaft åt dem liter hvar. Sålunda fkall, efter hand, fke alle lika râtt, och om vi ej tiltro ofs ega den falliynta fórmågan at framkalla andar, fkole vi ur tidernas mörker framkalla de ljufafte vålnader af framfarna eller glömda dygder, til fâker vionft fo̊r våra hjertan, fà vål fom för den fanna uplysningen. -
olika omftåndoigheter, at i 3 :dje ăret of $49: d e$ Olympiaden, d. ä. 582 är fore Chrifti todelfe, någre ynglingar kopt af fikare et notvarp, antingen fôr at roa fig eller at forfoka fin lycka; men at de, i ftăllet fôr fifk, fätt i noten en gyldene trefot, fädan fom Apollos. - De frägade Oraclet hvem den borde tilhỏra, dà Apollo fa afdónde faken, at han borde gifvas àt den vilafte. - Derpà fkoll trefoten blifvit lemnad at Tbales; Miletus, hvilken fkickade honom til Pittacus pa Mitylene, den han of aktning ville anle vifare ån fig; denne var ockfa fôr śdmjuk at behålla honom, och fă gick trefoten iff̧án den ene til den andre, , intil des Solon fick honom til fig, fom tildómde den àt Apolo fjalf, fâfom den vifafte. Apollo tildo̊mde den flutligen ăt Socrates.

## Tyrteus, frản Arhen.

Denne mårkvårdige man fơrtjänar ar kånnas, framfór månge af de ftore hjelrar, fom Athen alftrat. - Han befkrifves vål af Juftinus och andre fafom hale, enogd, puckelryggig, liten och helt vanfkaplig til kroppen; men naturen hade gjort honom- fkadestós for alla deffa lyten, genom ftort fnille och ypperliga talanger i Poëfien, jämte de tat han egde et förrreffligt hjerts, - Fornåldern talar aldrig om honom utan ftorrfa beundran; Plato kallar honom Vis; Oratorn Lycurgus erkânner, at Sparta hade at tacka honom för en del af fin âra; Horatius fafter honom nâft Homerus fàfonm Skald, o. f. v. - Han bade lefvat i et mórkt tilftand, aldrig haft annan beftallning án fom Scholmåfare, och hans enthoufialme gjorde äfven at man ofta anfảg honom fâfom galen; då et olyckligt krig, fom Lacedemonierne i langre tid fört med Meffenas inbyggare, gjorde honom på en gàng kând och förvårfvade honom det meft lyfande anfcende. Huru underligt drogs icke hans mifskånda vårde fram i dagen? - Lacedemonierne, fle re gånger flagne af Meffenerne, rảdfrågade Delphifka Oracler, fóm gaf dem til fvar : "Himmelen ftrider for Meffenerne: O Sparta! din undergång ầ låker, om du jcke fảr
anförare ifrån Athen." - Hvilken fóródmjukelfe fo̊r er folk, fom af naturen var få fole och hógmodigr! - Imedlertid, fôr at icke vifa fig olydig emor Gudarne, Ikickade man Ambaffadeurer til Athen. - Denna ftad hade i lång tid haft et hemlige hat til Lacedemon. - Man utnámner Tyrıxus til anförare åt dem pà fpe. - Denne krympling aitager fig befáler, marcherar emot Meffenerne, och blir 2 gånger ófvervunnen, - En få flåt framgảng goor hans Soldater aldeles modfâllde; han hăgdar och fanfar dem; Oraclets utflag bibeho̊ll hans ftådagtigher; - han famlar dem âter, och genom en Sång af fina martialifka poëmer famt mannliga och ftolta toner ingifver dem mod ar à nyo gå emor fienderne, hvilket nu fkedde med den verkan, at han erhóll den fullkomligafte feger.

Lacedemon, af erkånfla fór en fă ftor gerning, gaf Tyrtaus borgarerift, och hans krigsfănger tjânte långe federmera vid ungdomens upfoftran; ty hvar Spartans hus, dăr ynglingar upfóddes, var en flags krigs-fchola, - Ockfà fkulle ânnu deffa fảnger kunna nyttjas i fålt, och fôr recrüter, i de tider da et land hotas of fiender.

Tyrtaus forffatrade en afhandling om Lacedemonifka regeringen, famt Sedo-reglor pa Elegifk vers, och 5 böcker krigsfånger. Tiden har fkonat en del af de fiftnåmnda.

Om någon kan ge ofs en rått poetifle ófverlâtrning på Svenfka af hans Fragmenter, fom Klotz famlat och utgifvit; tjenar han verkligen Litteraturen. M.
(Fortf, e, a, g.)

Om en Forrfattares pligter, fafom Medborgare betraktad; Tal hallet i Sâllfkapet $F$. $B$.

## Mine Herrar!

Som J i detra Sållikap idken fåfom hufvudyrken Vitterherens alla farfkildta flag nch delar, få vida de ega Uplysning och Sanning til fo̊remål; få tillåten mig, mine Herrar, at våga et fórfo̊k, hvars enda vârde beftarr i affigten at gagna, och fom anropar och tileg. nar fig med dubbelt $\mathrm{fk} \mathrm{K}_{1}$, Edert ôfverieende. Det handlar om, Fórfattaren, betrakrad låfom Medborgare. I et fâ vidftrâckt åmne, fkall jag endaft vålja några tankar. Jag talar inför Eder, mine Herrar, och minnet af alt det J hafven gjort, fkall erfâtta alt hvad jag icke kan fága.

I den ögonblick dả männikan erhållit fórnuftets uplysning, när des infigter begynS 5
na förena fig med des krafter, och Naturens arbete âr fullåndadt, emottager Fåderneslandet hånne. Det fràgar hvar Medborgare: hvad fkall du go̊ra fôr mig? Krigaren tàger: for dig fkall jag låta mit blod rinna; Domaren fvarar: jag fkall upråthâlla dine lagar; Religionens vårdare: jag fkall vaka ofver Gudstjânften; et talrikt folk ropar ifrån fälren och verkftåderne: jag upoffrar mig til dina behof, jag gifver dig mir arbete; Forffattaren fvarar: jag helgar mit lif åt Sanningen, jag fkall våga fäga dig hânne. Sanningen år et männifkans behof; hon år det $i$ fynnerhet fôr Stater. Alt mifsbruk fôdes af villfarelfen. Alla brotr, tå enfkildta fom allmi̊nna, äro ej annat în en irring af förftåndet. Utaf en vifs grad af fanna och rediga kunfkaper fkulle der goda i utöfningen nódvändige följa. Fór at fnaraft hinna detta màl, måfte man påkkynda uplysningen. De fom flyra månnifkorna, kunna fâllart med detlamma uplyfa dem. Sylslofatte med at verka, föras de af håndelfernes ftora ro̊relfer, och deras fjat har ej tid at ftadna vid fig fjálf. Mańn lar då offver alt inråtrat och fkyddat en clals af männifkor, hvilkas föremål ${ }_{\mathrm{g}}^{\mathrm{g}} \mathrm{r}$ at i ftillhet och oftórda fă anvånda fin tankekraft, och hvilkas Ikyldighet ár ar góra den verkfam til alimän nytra; månnifkor fom, fkilde frơn hopen, famla lånders och feclers kun-

Ikaper, nch hvilkas begrep böra, i alla ftora âmnen, fâ til fâgande fôreftalla tôr Fàderneslander hela månniiko flaggtets tankar. Sådana afro, mine Herrar, Författarens medborgerliga göromål. Den nytua han verkar utgör des åra. Den fordrar er djupe finille, en uphỏgd fjåt, et oförfäradr mod. Den fôrurfăter en mera óm känfla och den fôr mánnifkan vårdigafte dygd, begåret efter likars lycka. Jag alikar at föreftâlla mig denne âdelmodige Medborgaren ófverlaggande i ensligheten af fit dunkla arbets-rum, Fofterlandet âr vid hans fida. Råtvifan och mänkligheten ftå framfór honom. De olyckliges bilder omgifva honom; medómkan rör honom, och hans oigon gjuta tảrar. Då fkådar han på afftånd den mågsige och den rike. I fin ringhet hyfer han emot dem den enda afund dygden gillar, den förmon de ega at förminfka vârt flăgtes elânde. Och jag, figger han, jag har inter hvarmed jag kan liodra och tro̊fta dem; jag eger blotr min tanke-kraft; ack! jag vill årminftone góra den nytrig fôr de olycklige. Då famlar han hela fin ftyrka; och hans fjal utgjurer fig.

Han målar mánfkligherens lidande. Han angriper villfarelferne, kålan til alla olyckor. Han fóretager fig at ftyra tankefâtten. Han uprefer fig emot fördomarne, ej emot defe nyttige fördomar, fom ftundom

## 276

danat folkflagens ftorher, och fom fro driffjådrar til dygden; men emot deffe läge fôrdomar fom, uran ar uphôja ijâten, infkrànka fôrnufter, och med ridehvarfverls ârfda villor kufva mânniiko. fisftảndet. Han Akakar deffa liknôgda och trôga ljo̊lar, fom, fôrda af vanan, aldrig gåts et fleg hvilket fôr dem icke varit utfakadt, tom endaft kânna gammale bruk men hafva inga principer, och fôr hvilke det är et dubbelt fkal at fkada, efter det fkedt af alder. Han beftrider denna origtiga ranke emot de gagnande nya fórândringar, denna politifka vidfkeplighet fom oôfvervinneligen fâfter fig vid alt fomi bŝr ftâmpel af forntid, och bannlyfer fjâtva det goda fom icke ännu varit utradtradt. Medborgare, tager han, alt fullkommas genom tiden: den afdrager långlamt táckelfet fom hôljer fanningorne. Den framvifar nâgra i hvart feculum, Viljen J förkafta de fkảnker den tilbjuder månnifkan? Viljen J fórftơra Naturens plan? Seder ombyras. Et tidehvarfs behof liknar ej det andras, Vågen dả emotraga alt fom âr nytrigt. Hvarfore talen Jom nyhet? Det goda och dugliga âr af afta aldrar: det Sanna ar evigt.

Sådana firo Fơrfarrarens medborgerliga ki̊nflor, tånkeffate och önfkningar. Alle de, hvilke likafom han fro upeldade af tamma niit, fkola arbera enlige fammy plan. Hvar
del af de lårde ycken fkall đå morfvara en del af de borgerliga.' Statsmannen behófver feclers erfärenliet: måtue då ibland de bokliga konfters idkare, finnas de fom fyfslofâtra fig med Hiftorien, men mårte de icke framflaipa firg o̊fver ofruktamma håndelfer; må de heldre framvifa en vål eftertånkt rafla öfver folk̊lagen och deras ftyrelfer. Måtre de beftåmma defla ftora époquer hvilka áro fîfon hógder, hvarifrản man uptàcker en omâtlig rymd af hêndelfer lônkade de ene vid de andre! Måtte de fôrklara ofs huru en ende tankè af et frille, Aundom fóråndrat et hele tide: livarf! Lagftiftningen fyfslofâtter Statsmannen. Hyilken âr den kunnige, vårdig at föregå elier at efterfólja honom? Om dir finnes en, måtte han anvånda fig til Lagarnes kănnedom. Måtre han ega det vidftráckta och fria fôrftånd, fom fkådar intet med fórdom, och föker alt i Naruren, fom uphóger fig offver alt det fom of, for at, fe alt det fom borde vara, fom i hvar ortak finner verkningarne, i hivar del fambandet, i fjâlfva det goda des mifsbruk. Måtre han efterforfka huru man på en gång kan göra Lagar enkla och djupfinniga, gifva dem fafthet emot tidens obeftåndigher, i fynnerher meddela den den ftåmpel af enher, fom gór at alt hårflyter från en grundorfak, leder til et ândemål, och
go̊r af alla Lagar en Lag. Medan han bez traktar lagftiftningen, måtre andre ligga grundvalar til Moralen, Politiken, Handeln och Dråtfel-verket; måtre de i- åkerbruket 1óka både Regenternes rikdomar, och Folkens ftorher! På der fâtrer mångdubblas idéerne; och af alle de kringfpridde ftràlarne, Akapas et ollmånt ljus. Dà framtrìder Statsmannen: han nedftiger frå̀n den hoggd bvareft han âr fatt, och kaftar fina blickar ófver den oåndelige famling of allmånna kunfkaper. Det âr fnillet fom uplyfer, men det år de ftarke fjålarne fom flyra, Philofophen, i fin bortgómde lefnad, kan bâttre do̊ma tingen ân månniikorna, Statsmannen offvad genom hándelferne, van at fe förflag foora emot pasfionerna, at kånna motftảnder, at \&kåda fandkornen fom ftadna et hjuls rôrelfe, ån fylslofatt med påföljder hvilke endaft kunna fkónjas från det rum han innehar, ân âter med ornttåndigheter fom undfalla blotta betraktaren, Statsmannen enfom fkall kunna vålja $i$ den omárliga hopen af idéer alt det, fom kan anvåndas til Fåderneslandets och ftyrelfens behof.

Förfatrarens åra, mine Herrar, åt då as bereda nytriga åmnen åt Styresmannen. Han gör mer; i det han uplyfer folkflagen, gör han magten fákrare. Allz tider af ekunnighet hafva tilhórt barbariet, Bet?lhafvarens
vålde, air dà endaft ftyrkans. $D$ å upfår en beftándig ftrid hos en enfam emot alle: och då rinna ftrömmar af blod, throner fto̊rtas, och medtâflande magter uprela fig. Dả tilftundar tiden fór de ftora blånd verk fom bedraga Nationer och fecler, för de grundfatfer lom vépna Folkflagen emot Konungarne, och Konungarne emat Folken. D hvarken kånner man Lagarnes grundvalar, eller Nationens gemenfkap med den ftyrande, hvarken det goda eller det onda, mifsbruket eller botmedlet. Folket vilde och ofórftåndigt år i hvar ógonblick fárdigt at döda medborgaren fom vill vara nytrig, och fom vågar framftalla et gode hvilket det icke begriper, Ack! J fom fmäden ófver kunfkaperne, fe hár må/ningen of okunnigheten. IMen hos et uplyft folk, ligger ej ftyrkan af magten i fjâlfva magten; den finnes i fjålen hos dem man befaller. Ju mer man kånher urfprunger til magren, ju mer vo̊rdar man den. Man dyrkar i Lagen dea allmånna viljan. Man underkaftar fig villige ofverenskommelfer, hvarigenom man finner fin 1åkerhet och fit borgerliga vål fôrvaradt. Den folte vet, at då han lyder, upoffrar han en del af fin frihet fór at bibehảlla den andra; den girige, at fkatten han betalar air honom en borgen för hans offrige befittningar; den ftarke och illake, at han vore fvag och
olycklig, om han ej nedlade fina krafier i den allmánna maffan. Uplysningen lâr, at $i$ en Stat ej gifves mer an en grundlag, en fyrka, en magr; den forrljufvar federne, och burtager från lynner denne orolige och vilde verkfamhet, fom áfventyrar alt och fóruffer inter.

Ockfå, mine Herrar, hafva alrid fore Statsmãn gynnat och Akyddat Philpfophic och lárdom. De hafva anfert den Medborgare, fom bidragit til kunkapernes utvidgande, fâfom fofterbygdens vâigörare. Men, mine Herrar, jag vill icke förtiga, at denta fâ âdla yrke affuen har fina faror. Sanningen liknar detra få nyttiga neh grufliga element, fom med fórfigtigher bör handteras, fom lyfer, men antänder, och fom til, och med kan förbrånna dẹn, fom endaft tânker nyttja deti en loflig eller ofkyldig affigr. Den dygdige och oerfarne unge mannen, hvars rena hjerta ånnu bibehåller den' förfe silderns eldigher, tror ofórfigtigt at det ât altid tillâter at vara nyttig, och utan mifstroende éfverieminar fig åt den ljufva känflan fom fôrfơr honom. Ofra ingjuter afven fanningen i honom en adelmodig ifver. Dả bemágrigar fig enthoufiafmen hans fjall; hans tankar uplyfras; hans uttryck upeldas; han tror fig kunna forra fanningen i triumf, och bryta de ftángfel fom finnas $i$ des våg. Fåfåga villfarelfe af
et ungt forledt hjerta! Alt våpnar fig emot honom; pasfionerna upreras, högfården hotar, intereffer Atrider, afunden vaknar, Imádelfen, des fkickligafte redfkap, anvåndes, och Sanningen flyende quarlemnar if fin ofórfigtige fórfvarares qualda hjerta blotr en djup och fârande kånfla af des oberánkfamhet och mi̊nnifkors förvillelfe, Fór Sanningens egea fürdel, bör hon fôrkunnas utah fanatisme, likafom uran fvagher. Måtre då des fpråk vara enkelt och rörande fom hon fjålf. Mâtre hon ej fóka at våcka förundran; ej tala til månilkan med en betallande róf: ej en gång med fórakr bemóra de villfarelfer hon beftrider. Hon har redan på jorden få mycket orâtt at vara fanning; at årminftone hon i kraft af faktmodigheren förtjannar tilgift. Mätre hon i fynnerliet bevara fig för denne otåigher för det godas utrâtrande, fom är des farligafte fiende. Skådom Naturen. Där danas inter genom hâfriga rôrelfer, eller genom fôrhaftade gásningar. Ale beredes i tyfthet. Alt mognar genom långfamma och omatkliga framfteg. På lika fätt verkar ock Sanningen. Spridd ibland et folk, arberar hon i bo̊rjan hemligt. Hon undergràfver fmåningom de rảdande meningarne. Hon banar fig fmåningom våg imellan fôrdomarne. Hon imyger ofofrmärkt, lik vatner fom ifin filan-
de gång nedlågger i gyttjan de fruktbarhetsfrōn der medför. En dag fkall komama, då alla deffa kringfpridda ocb underjordika vatuen kugea förfamla fig, och forffa med dån på jorden. Hvad fâger jag? En dag fkall kanfke komma, då ifrån alla verldens orrer månnifknena fkola förena fina arbeten, och då månnikko fórftånders hela flyrka urvecklad fkall ófver alr blifva låmpad pâ Samhâllets ftora beftånd. Hvilket fkådefpel fkall då ej jordkforet framvifa! America, Africa och Afien uplyfte fom Europa, alla ftader i blomftrande tilfånd, alia landbygder frukibare, ódemarker befolkade, ftyrelfen vis, folken frie, detas anforrare lycklige genom den allmäbna lyckan, hela månnifko flägrets fôrundransvårda harmonie och öfverensftämmigher, och jorden änduligen värdig det Hógfta V\&̊fenders blickar. O ljufva och höga fórhoppning! $O$ den meft rorande af alla inbilloingar! Men hvad, fkulle dả denne tå tróflande tanke blort vara en fåfång dro̊m? Skall då genom en evig lag en del af jorden altid vara hôljd af okunnigher, lik hafvee fom gór lảngfamt fin vandring omkring, kloter, och i famma mon det drager fig undan och upticker fôr ögat nya lånder, ófverfvåmmar och upflukar de gamla? Om månnifko flâgtets o̊de är lådant, om Författaren i fina arbeten ej kan frambringa et få fort

Indamål, gifves det âmpinfone et fom han aldrig bör fơrlora ur figte; det âr fin Nations lycka, och áran at med fórbätrande af Sederna, utbreda ljufer i fin egen fofterbygd.

Sîr fkildata ting, mine Herrar, verka ouphörligen pả folkers leder; ftyrellen fom ger en allmăn drift; Lagartie hvilka, tjahande fom tyglar, fyra vanan; anförarnes efterdóme, fom blir et flags lagftifrning byggd pà fvagheren och intereffer; handeln fom blandar Nationer och lafter; climatet, en altid verkiam och alrid dold kraft; flutligen den ftarkafte of alla driff:fäarar, Religionen, fom framrrânger dit Eagarne ej komma, fom dömer offver ranken, och förevigar i begrepper om Gud der goda fom det onda. Men hos en Nation, dår fmaken fôr bokliga konfter är utbredd, kunna och böra deras infigrer fón uplyfa denfamma, ock(å verka pà det moralifka.

Det gifves i fynnerher en kraft fom utmårker Snillet och den ffore Fórfattaren, den, at vid fina fkrifter fâfta fin fjăt, at måla fin tanke med deffa brinnande uttryck, fom afro ơfvertygelfens fpràk och fanningens rơft: dả meddelar han den kånfla han eger; han genomtrånger, han upvårmer; hjertat håfver T 2
fig, fjålens omv§́xlande rörelfer måla fig $i$ anfigter, och tårar rinna; fjalen, förd utom fig fjålf, kínner, lefver, viftas blott i Förfartarens, fom upeldar och fom envaldigt ingifver hånne alla fina ro̊reller. Hyad bruk, mine Herrar, fkall han då goora of en tå ádel och nâftan Guddomlig kraft? Dygden påfordrar denfamme. Hon talar til hans hjerta. Hon fäger honom: dit fnille tilho̊r mig. Til min tjănft gaf dig Naturen denne odôdlige fkânk, Urbred mit vålde pả jorden. Mătre den brotulige ej utan qval kunna lâfa dig; blifve dina arbeten hans plågoris; måte de nedftiga i hans hjerta och genom ångern fônderflita det; men måtte den dygdige, då han lăfer dig, ro̊na er hemligt behag fom tröftar honom! Må Caro färdig at dö, och Socrates drickande giftbägaren lấa dig, och fórlåta månnifkorna deras oråttvila!

Lydig denne röft, mine Herrrar, fkall hans upeldade hjerta utfaka de fkyldigherer Naturen och Sedolảran pålăgga ofs. Lycklig den, fom för at fkildra dem, endaft behofver nedftiga i fit hjerta! Lycklig den Fórfattare, fom i ljufligheren af den enfkilda lefnaden kan rena fin fjal, helgad àt naturens och ofkuldens ki̊nflor; form ftåndigt kan ålfka det han hógaktar; fom alla dagar kan fluta i fina armar en mor fom fvarar til hans ömhet, ock
hvars dyrkide alderdom framfäller fơr fonens ögon fom berraktar denfamma, blott bilden af dygder och den rörande hugkomften af vålgerningar! Bland fâ ôma fkyldigheter, fkall hans fjål danas fôr Medborgarens högre pligter. Ibland deffa kånflor ©kall han lâra at fôrfatta för fir land. Olycklige de kópre Fo̊rfattare, fom fôrråda fåderneslandets och mánkkligherens ådlafte fo̊remål! Olycklige i fynnerhet de, fom förvekliga caractèrerne! De fkola blifva fege medbrottslige i deras tidehvarfs fôrderf. Kárlek fơr Lagen, rártvifans helighet, et uplyft nit hos lagfkipande, et ädelmodigt upoffrande hos de hóge, fe dâr åmnen várdige at blifva en Nation forreftaldta. På det fáret ftorande fine medborgares dvala, återkallade Demofthenes ouphórligen fór dem deras fordna glans. Beklagligevis blef giftet hans belóning; men han hade ej fôrtjãnt den åran at hafva upikjurit fin fofterbygds undergång, om han ej dóende hade tackat Gudarne.

Ibland ofs, mine Herrar, och genom Statens fammanfâtuning, är ej den lârde Författarens kall at underfóka de ftora Starsintereffen i folkets närvaro. Han talar ej til förlamlade Medborgare, Han kan endaft fórtro fina tankar åt fkrifter, ftumme tolkar af
hans kånflor. Således bör då et moralifkt fóremàt altid fprida lif i hans arberen. Afven de fom blott fynas helgade åt behagen, bóra tala til fórnufter, och fjalffa nójer berala en fkatt àt allmânna nyttan, Derigenom, mine Herrar, kan theatern, ledd til fir raftta ándamål, bereda fig det ftórfta inflytande på $\mathrm{Na}-$ riviers moralikka caractère Dår meddelar fig kånflan genom haftiga rörelfer, och de djupa intryck man får ftotkas ânnu mer genom antalet af dem fom dela defamme; lika hafvers vågor, fom hätrigt kaftade af ftormen, öfverhvalfva de ene de andre.

Hiftorien, genom fârfkildte medel, fkall ̊̊nnu kunna alftra famma verkningar. Hiftorien âr et dygdens åberopande il efterverlden. Hiftorie-fkrifvaren filler verldens domflut, icke den fvage, forrderfvade neh flafvifke hopens, men den frie och rattvife verldens fờ hvilken alt förfvinner, uromi Sanningen. Sedan han kroflar lafterne, måte hans hjerta hvila fig vid dygdens rórande bilder. Sälede's affkildrade Tacirus Burrhus vid Neros fida; pa det fâter, trôyad of olyckor och brort, ledien at malla tyranner eller flatvar, förbeholl han lom en behaglig tróft àt fin alderdom, den ljufliga taflan af Trajani dygder. Hiftorie. fkrifvaren måfte älfka at fâfa fig vid en fả lyfande befkyd-
dare. Hos en fådan Regent kan han på famma gång måla månnifkan; han kan forreftålla ömberen bredevid ftorheren, månkligheren i fórening med hógits magren; och fjälfva vånkkapen pà thronen. Han recknar denna godheren form, förjagande fruktan, tillårer kârleken at nalkas, deffa vâlgöranders fimã omftändigheter, fơr alla dem fom omgifva honom, hvilke f̊ro altid nya behof fơr ef altid oint hjerta. Han fkall yppa denna månkligher, lámpad tit fotken i deffa våldfamma bryiningar, dà Stater fins imellan fkaka hvarandra; han fkall vifa anfóraren fór et Aridbart folk, vån af freden; en Monark fiende af denna falfka \&̊ra, fom fórleder få mảnge Konungar; i de nódvåndiga krigen fkall han uprepa berakningen at månnifkornas blod bredevid fórflagen och hoppet; pà en legerdag fkall han befkrifva Segervinnarens tårar gjutne på valplatfen; under freden, åkerbruket upmuntrade, jordbrukaren uplyfrande fit betungade hufvud, åndteligen våga hop. pas at vinna válmaiga, och rikdomarne fôr långe upflukade af ófverfódet, återflytande genom allmånna rórellen til den fattiges koja.

Defle teckningar af gode Konungar fkola altid fórkjula den lärde medborgaren,

$$
\text { T. } 4
$$

