fom far den lyckan at utkefta dem. Hvilket ypperligt tilfånd, mine Herrar, at genom fit kall få vara moralens och dygdens tolk! Men fo̊r at vårdige måla dem, mâfte man âfven känna dem. Den verkligen uplyfto år då dygdig. Hans fjål âr ren, hans redlighet alfvarlam. Alt det fom oroar andra ménnifkor, har intet vålde ófver honom. Han fiker ej efter belóning; den igenfinner han i fit hjerta. Om fkatter tilbjudas honom, hedrar han fig af deras bruk; om de văgra fig för hans behof, anfer han fin torftighet fór en àra. Ofta àfven fóraktar han Jyckan fom upfóker honom. Archelaus, Ko. nung i Macedonien, kallar Socrates til fit hof; och Socrates valjer heldre fartigdom i Athen. I allmånna fammanlefnaden, enkel och utan folthet, talar han til mânnifkorna utan Imicker och utan fruktan. Han fkiljer icke den aktning man ár fkyldig titlar, från den buar och en år fig ijălf fkyldig. Han kånner at vårdigheten fom tilhór rang och ftånd, följer et mindre antal medborgare, men at fjålens vârdighet âr en alla månnifkors egendom, at den förfte fúrnedrar den fom blort eger hânne, men at den fednare uphôjer den mánnifkan, hos hvilken alt det ötriga brifter. Om lyckan befkår honom en vâlgo̊rare; tackar han himmelen at hafva en plige mer at upfylla. Mot fine fiender fâtter
han foglighet och mod, emot afunden utvecklandet af fina fuille gâfvor, emor bitrerheten tyftnaden, emot fmådelfen fin dygd. Dygden i et àdelt hjerta nâres af friheren. Han fkall då vara fri; och han fkall vifa vardet af fin friher, genom fin lydnad för agrans och Samhallers lagar.

Sen hár, mine Herrar, et kort utkaft af de Okyldigheter en Författare, betraktad form Medborgare, åligger at iaktraga. Vande vid arberen fämplade med verklig fkickligher, danade under Sanningens, Snillets och Smakens granfkning, ville jag o̊nfka at detra ringa förrók, fammanfatt af den, hvars hand aldrig fo̊rfattat någor fom varit vårdigt at upläfas fo̊r tå uplyfte domare; ej cro̊ttat eller ledsnat den upmårkfamhet J på denna fundbehagat lăna mig. Det år, jag uprepar det å nyo, mer en foljd af den godhet J hyfen fôr mig, hvaraf jag redan rónt et lmickrande prof vid min intagning i detta SållIkap, och et bevis på Edert offverfeende, fom ej velat fórfkjura det ringa offer min rackfamhet vågat tilbjuda Eder. Jag bôr och vill icke dölja, mine Herrar, at detta arbere âr ej af egen fammanfaftning, utan ofverfatt från Frantylkan; men fom jag funnit det innehålla tankar i en fullkomlig likftâmmig.
her med Edre, och grundfatfer i förening med de yrken fom inom deta Samfund idkas; har jag trodt mig ej go̊ra Eder orâtr, ej milskầnna detra Sållikap, då jag offverlemnat år Edert åhơrande en ófverfâtrning, (ehuru fvag emot des original) uraf er arbere of en ibland Frankrikes váltaligafte Fórfatare *).
*) Detta Stycke åf en offverfâtning i utdrag of Herr Thomas Inträdes Tal i Franka Academien, och upláft at Ófverfăttaren vid des intráde i Sallikapet F. B.

## Om vire moderne Grankare *):

SSa nyrtig en förnufrig och anftandig Critik âr fơr Litteraturen i er land, fă fkadligt och förkaftlige år der, ty vårr altfôr mycket vanliga, fatt at granika, fom år i nâra flågtikap med fmádelfen, at icke hålla fig vid faken, at forrvânda och mifstyda, hopblanda fâr fkilda faker, eller åtfkilja de form áro forrenade, fåfaa fig vid blota ord och termer $\mathrm{m}, \mathrm{m}$. och flutligen på fådana goda grunder, med et myndigt domflut, eller med en fin fkamlóshet, fórklara en Skrift fór oduglig. Men det gifves et ânnu nedrigare fắtt at âtkomma en Författares heder, hvilket affven ifr det låttafte, emedan det kan förenas med den fullkomligafte okunnigher i det åmne hyaremot man vill flerifva, och blott fordrar en quickhet fom kan leka med alt; (och hvilken pennfaftare eller fmåfnille finner fig icke
*) Infändt. - Friffartoren har förklarat fig aldeles icke begára detta Styckes infórande i vår Journol; men vi hafve trodt ofs ega god anledning at utan begäran infora det.

## Utgifuarne.

ega den?) - det beftår dels $i$ at lans façon parodiera et arbere, hvilket man ej med fórnuft kan fórdóma, dels med fina, indirecta, tvetydiga, fơrlójligande utlàclfer, ofórmårkr framftóta det refultatet - detta arbete duger ej. Denna konft (beklagligen har den blifvit der) år altfo̊r fatal fôr Litteraturen i et land, at icke hvar râtrfinnig fkulle ónfka at den måtre fórloras, fåfom Guldmakeriet och GrekiJka elden. Den rikras merändels emor fore Författare, fom upvåcka alla fmå fnillens afund, hvilka föka ftôrta dem från en hógd, dit de fjålfve ej fôrmả upftiga. Föga något af låghet och ufelher kan uprånkes, fom de icke anivånda, fór at kroffa denna Coloffalifka vâlnad fom fôrfârar dem. Det kan ej undfly derm, at fmådelfen ofr der lättafte medel at fördunkla fanningens åra, at en lâttinnig quickhet fnaraft behagar en menighet fom plàgas af at tånka. Lójet, eller det fina fkåmert, fom de kalla det (de mena annars det nedriga fkåmter) âr deras fegerrika vapen, fom kroffar förtjánften havar den finnes, och fórkjufar dåren, fom ler - och finner fig klokare ån den uplyfte. Begår af deffa quicka, fatyricerande Skribenter, efterdómen of en
fund fmak, et fundt forftånd, de fkola tiga och nogfamt med fit forrhállande utvifa at derta ej âr deras fak. Tag från den fkenhelige hans mafque, från fvårmaren hans gåfande inbildnirg, från Pedanten hans hóglårda vanvett, från Pafquillanten, Smådaren och den à la módifke Criticus des quicka yeligher, få fả vi fnart en utfôkt Socieré af lójliga och fóraktliga figur er. - Förlàten mig mine nymodige Herrar Granfkare, om jag gifvit er Medbrôder, hvilkas namn J fórmodligen affkyn, under det J infór hela den tånkande verldens ógon fallen i deras dårfkaper. Urfâkten et urbrott af en billig harm offver den nedrighet $J$ lammanparen med or ufelhet, Då J ftjålen er på edra ovånner, (alle mån af fơrtjånft) då J fóken alla utvågar at angripa och fmåda, utan at fynas góra det; fåger jag er Sanningen utan fruktan, och för. aktar er vanmágtiga illika. Uphören at orena Bokprâfliarne med edra låga ufelheter \{konen Litteraturen från faran at af er ófverhóljas, fom fordom Egypten af gráshopporna. - Edre fóregångare i barbari och fórftórelfe anda, Hunnerne och Vandalerne, kán. de icke er förfinade 0 kamlósher- de kade
kunnat vara lårlingar i er fola, Med et ord: låten bli at ीkrifva; verlden eger åmnu et alt fo̊r litet antal Skrifter af fann fórtjånof, mot mängden of fmådeluntor och quickt nop-lens. Der återftår fôr er ándă er ypperligy fâle at utbred a ert fnille: på allmånna fâllen, kubb. bar, kâllare och Caffehus. Dår fkolen Ni ly fa - och man fkall ömforn beundra ert tal och gäspa deråt. Jag cilerar gerna den yp. perlige Skaldens uttryck, fom befann fig i fam. ma belfgenhet med flere aktringsvirde Författare, at antaftos af fadane omllige granfkare, hivilka finna fin forhet i at klandra och fórkafta alt:
... och då begynna defla ljufen,
fom vanligt gifva ton oeh rôk
a åt katlare och Caffehufen, - at künna efter hans fóriók med ffark fórminfkning i Cardufen! Si. Om man nu fór tiden fkulle predika något korstigg, borde det vifst fke i fmakens och fơrnufters namn emot defle làge fmádare; fo̊r at utrota denna Litreraturens ohyra, Hvarfo̊re båra våra trád ingen frukt? Mafken - den fördömda mafken förtâr blomman.

## Underráitelfe.

Sdan Saillikaper F. B. beflutit go̊ra de Tåf. lingsåmnen, fom Det årligen utfätter, i det allmånna bekanta, och öfverlemng ât Författare utom Sallfkaper at gemenfamt med Des egne medlemmar infánda Skrifter och Afhandlingar i deffa e̊mnen, hvilka efter deras fórrjánft okola komma i fríga vid de årliga belöningarnes utdelande, får Det hărmedelift upgifva de fo̊r inftundande år utfatta Tafflingsånnen. De âro följande:

1. En underfókning om egentliga orfaken til det moralijka onda.
2. Underfökning om i hela fkapelfen det gifves nägon fullkomligt ond varelfe, eller fom vill oob gór det onda, endaft fór det ondas fkull.
3. En Pbilofopbifk granfkning af det vanliga begreppet om fullkomligher.
4. Underfökning om Handeln, frimmande Nationers umgange och andra landers befök, $i$ allmanbet varit mera gagnande in Jkadligt fór männifko Afdgtet.
5. Forr $\delta k$ til upgifvande af de fakvafte medel, fór at gora Theatern mera kraftigt verkande pà en Nations lynne och feder; jamte underfôkning om bead fórdel man dervid kund vinna, genom anvándande af de fordne Grekers och Romares inrattningar $i$ denna vig.

Belóningarne komma at utdelas på Stordagen den 12 December 1797. Den hưgfta beftår i Arbeters tryckning pả Sallikapers bekoftnad; de andre, i ftórre eller mindre $1 k \mathrm{k}_{\mathrm{g}}$ depenningar efter Skrifternes fórrjånft, De Täflande hóra fina Skrifter inom medium af nâftkommande Oćtober mảnad i DaHts Boklåda inlemna, med påfkrift: Til Litterai. ra Ut fRotlet i Sallkapet F. B., fom åfven bơra vara forrfedde med Valipråk och Namnfedel, hyilken fednare, om Författaren 1å vill, jâmvấl kan innehâlla et annat Valfpråk, Stockholm den 4 Jan. 1797.

Ratteljer $i$ det fórra; ellor attonde Hafiet.
Pag. 25 1, rad, 6 ftar Henric d. 14: des - lass: Henric 4 :des. Pag. 255. rad. 29 ftar: fôr dent fkall den uprócka - lás: för den fkall han. Pag. 262. rad, 5 fâr:' plågorum, men - lảs : plăgorummen.

## STOCKHOLM,

Tryckt hos Bokhandlaren JOH, DAHL,
$\times 79 \%$

## JOURNAL FOR

$$
\begin{gathered}
A L L M A N N A \\
U P L Y S N I N G E N \\
\text { SEDERNE. }
\end{gathered}
$$

urgifyen ar
SÁllskapet F. b.
TIONDE HÅFTET.

## Mina Önfkningar

D.Den I Januarii 179\%. *). e nye rymderne fo̊r bildnings-krafteri fvátva An uti hoppets glans, ân uti forgens fkrud. Man Kungnrs áre fett, och fett Regenter báfva, Man Jubel-fänger hört och ufles klagoljud,

## 10. Hdft.

U
\%) Anm. Detta driftighetens fôrfta förrơk detta egenkärlekens fórfta offer ăt hoppet, mà frameråda fôr en vitter Domifol. Des fórfattare har en enda urfákt: man ár náffan altid blind i omdèmet om fig fjalt, - Han har yrkot den moralifka fullkomligheten, faker at hon ár grundvalen fôr Sállheten. Kan hînda Okola hens ónkningar aldrig upfyllas, ty màn-

## 298

I loppet Tiden ftrór de ftorverk och ruiner, i Dem fjerran Minnets blick i forntids fkymning fer. Där vaisen obójd ftătt orcanens ande hviner; Dåt fordom midnatt var nu morgonrodnan ler.

Det gafs ej minnikan forrutie fima öden, Men endaft vånta dem med onnkningens behag.! Vi famne hundra àr - vârt náfa fteg blir dôden; Och boppet tróftar in vår fifta lefnadsdog.

Ej lallhet vore det, at framtids-סdet vete. Hvar blef den vekes lugn, hvar grånfen fatt fo̊r brott? At trófta nódens barn, at njuta och arbeta, Och tro en vis Fórlyn, - det ír vår fallhets lott,

Annu i feclers flod en liten bick fig giuter, Och hándelfernes mángd fórfiyter i des famn. Med bindel mảnkan går, och det hon hoppas', njuter; -
Ma varklighet i är bli gifsningarnes hamn!
nikko-naturen är benơgen för irring och fvag: het - - men hvem i värt tempel onfkar ei Sanning och Dygd? orh hvilken våt fägtes ván fkall ej fäga ined Thomas:
Ton fort eft d'être heureux ; ta gloire eft d'etre utile, Le vice feul eft bas; la vertu fait le rang; Et Thomme le plus jufte eft ausfi le plas grand,

Mả, Sanning, Frihet, Dygd! Ere helga vålde ftríckas Frản Sóderhafvets gråns til Nordens nakna fjâll! Mả i bebofvens krig en brôdrakd́nfla váckas, Och månfkan blifva god, - och jorden blifva fall! Blif heiga Sanning hơrd vid alla throners fida! Blif hvarje nidings ©kräck, men den förtrycktes fkydd! Gjut Religionens frid i alla broft fom lida!
Beftràta fnillets verld! Blif slikad, känd och lydd!
Bór Frihet ónfkes ofs? Kan mánnifkan den bảrs? En gránslós frihet? - Nej. Men ledd of lagars band,
Hon egen aktning lár - och inga hot forfára Den flaf, fom giisela rycke utur tyrannens hand.

Men forrt i tanken ljus, i viljan dygd fkall fadae Snart frihet fjålfsvald blir — och fjalfsvatd tyrannis I federnes fórdert begynnes ftaters våda; Ett fritt, men oklokt folk kan aldrig lyckligt blis

Den frihet onfkas blott, at fenn Uplysning lãra, At ofkıânkr góra vál, och oblygt yrka râtt. E) tvång pá folkens flit - och frihets-vånneus âra Skall bli, at lydnad ge it alt regerings fift,

Du Mẩnko kårlek, ftórft bland jordens alla Dygder, Valgôrande och ofn - fortlatande och $7 k$ onn! Philofophien fent dig fört til vára bygder. glif verldens Promerhé; ôch àdla fjâlars lônt

Man fordon ifrigt bsd, ej hỏrde likers fmärta, Och himmeln mutades med jordens hairjande. Nu vifas mindre nit men mer fórfonligt hjerta, Och, nekande Forfyn, man ófvar dygderne.

Men Elómmom ieke Gud: ty Religionens grunder Beffefa dygderne, befalla collamhet. Fórfakom icke dem: I lifvets mulna funder Ma de bli fjalens hopp = och hoppet falighet!

I djupa daton finns en górud och fredlig hydda, Dà blixten ekars topp i molnens grannfkap når. Ack! kunde ringheren en värnlós ofkuld fkydua, Hyar trifdes valdet dos, hyar rann betryckets tår?
B) kopptes minnkolif, ej ivärdet riken delre, Om guld och rygtbarhet ej aggade vår hog. Den fom i hârned drog, fôr honom fridsmân felte; Och hárjnings facklan ej vid plogens fida lsg:

Sen defsa okórdens falt - Sen denna legda fkara, At hunger, fvárd och peft i dỏdens dvala fânkt. Mâ friden allmản bli - krig, fâttet at fórfivara Hvad råttvift egas kan, men ingen rófva tănkt !

Ja trogna Vảnkap kom; Blif famhaills lifvers heder; Qvoff afunds tiftlars váxt; Råck hjallpfamhetens ftaf Upps den branta ftig fom genom óknen leder’ Och utfảnd varningen på laftens vida haf!

Du Gládjo, fridens vän! Mả din fórmåga gifva At ynglingen behag, ât mannahjertat drift; Och uti gubbens barm bans ung joms vârma lifves Men - blifve lamvetet din ftyrka, ej dit gift!

Och du Fórtrolighet, fom vánners óden binder, Må du bli fjålens tolk, ej falfkhers fina nát ! Och du kelefvenher, med $\Omega$ käntets muntra kinder, Sánd aldrig tadlets gadd uti fórrjánfteus fjár !

O, du det $}$ önafe bland tingen i naturen, Du tácka ljufva kôn, fom väcker kárleken, Hvars falls dyrkan blir i alla hjártan buren, Som blomftrör módans vỉg och fmálter hảrdheten ${ }^{f}$

Du kan en kjusnings - kraft åt iâllikaps - nójet fkänka -
Men da et kảnflo rus i dina blickar fảs, Mả i begårens ftróm fig ej bchagen dránka, Och uti nyckers form ej kâleken fôrgås !

Ma ofkuld, obmhet, vett, fâ folja dig i fpåren! Och fâgringen ej blott Akall fâfta troheten. Med fommarn fvalan flyr; fa álkarn flyr med våren Mả Dygden gifva dig din vintermủnads vån!

Du mina fáders bygd och Vafars arfda rike; Má mildhet fyra dig och vishet ge dig lag!

## 302



Må fjerde Guftaf bli den färfte Guftafs like, Odódlighet hans lôn - rätrvifan hens behag!

Vid upgảngs timen klar fes dagens ffjerna briuna, Men i fit halfva lopp af mórka tơknar gömd Mả våra barnabarn vår Kung denfomme finna, Fơljd at vàlfignelfer - och af fórrâtet glónd!

Ma fent, til vât forrfvar, han krigets lagrar $\mathfrak{i k}$ âta! All frid förforring âr. All feger kofter blad. At görn godt och rátt - âr Kungars hôgfa åra, Och Folkets rôft âr mer, án frnickrets árefod.

Nej, lik den lugna j ỏ, dảr mânens bleka fträlar Och himlen fpegla fig utmed en Iofrik frand; Där kring en klippfri ^kír fom bórdigheten mảlar En laftad juile forrs af idoghetens hand;

Må fà min fofterjord, du fridens hemvift blifva, Och friden konfternes och näringarnes mor! Mâ fnillet tănda dag och fliten válnảnd gifva Uti et land, dár blott den nyttige ár ftor!

Et tempel hojer fig i fkuggan af oliven, Dit vånner hvilan fôkt frân módoruas befvåf. Dir at naturens Far ar helig dyrkan gifven Och for naturens barn man âdla kảnflor bår.

Det vår fơrening âr - Mà vâre bróder bygga Mot mörker, grymhet, fuek, en vall fom Alper ftark,
Ståndagtigheten den mot fordomarne fkygga,
Och enigheten le i en Heiperitk park!
Mâ där Socraterne och jordens Ariftider, Och Newton, Roufseau, Locke, och faingens harmoni,
Och den fom nytta ger, och den fom Ijufet Iprider, Et evigt offer fá, och det dem vardigt bli.

Mả Efterdómet dár med âtlydd Atainma bjuda: "Sók fanninger, Gör råt, och gif fôrtjânten brôd. "Var om din ára òm, men ej dig fjaif fôrguda. ,' Globm altid ofórrátt, men aldrig likars nód!
"Var redlig Embetsman och Jydig Underfâte,
" I vảnkap dufvan lik, och myran i dit kall. "Njut droppris nöjets kalk; och oldrig dig fórlâte " I lyckain ódmjukhet och mod i olycks-fall!

Det blef ej fpartvens del at ega b́rnens vingar, Och rofens fógring ej den unga fippan har.
Men likvál fparfven glad kring ángens tufvor fvingar, Och fôrfta fippans knopp en vårens hărold var.

304
En Floras älfkare en krans i dag hor knutit;
Ej prakten riktat den - och fnart den vifsma lår. -m Men - ej fórtidigt den de fpáda blominor brutit, Som aldrig rygte fôkt - men vảnkap blott begär.

## Underrittelfer om Thomas Morus, des Tánkcfâtt och Skrifter.

Iland de Mån hvilke i fextonde Seculo utmârkre fig, fórijånar den rygrbare Thomas Morus et ypperligt rum, både fåfom Starsman och Lârd. Han tyckes i bàda defsa hánfeenden nâftan haft et förfteg framfôr fit tidehvarf. Hans Lefvernes Hiftoria utvilar des ftora fortijånfter i de hóga Embeten han beklâdde, den fâllynna fkickligher hvarmed han under de meft critifka vândningar beftridde allmânna årendena, utan at någonfin afvika från fin pligr eller fin offverrygelfe, och det olyckliga flut fom treffade denne ypperlige Man, hvilket han med en verklig Philofophifk ftåndagtighet och finnesftyrka undergick. De Skrifter han te' efterverlden lemmat, ådagal̊̊ga hans lyckliga Snille och djupa forkknings gàfva; egenfkaper hvilka icke i allınånhet lâra kunna tillåggas hans tidehvarfs fo̊rfattare.

Themas Morus var född i London år 1480. Han ftuderade med mycken flir Lagfarenheten, och vifade fig tidigt fatom Advocat infór Domitularne. Den utmårkta fkicklighet han ådagalade i utfórandet of de Procelser fom anfortroddes honom, gjorde honom fnart rygibar. Henric den 8:de, fom då regerade i England, och fom under alla fina belynnerligheter likvål vifste at várdera och belơna fơrrjînften, antog honom til KronAdvocar. Denna befordran fóljdes fnart af flera andra. Han blef innan kort fóredragande i Kanungens Conseil, och Ófver Domare i Lancafter. Han nyttjades äfven i Minifteriella vågen, med icke mindre fórmon, ach beftridde tvånne vigriga Ambafsader vid $T y=$ Ika Kejlerliga och Franka Hofven.

Sedan den rygtbare Cardinalen Wolfey forrlorat Konungeos ynneft, uphöjdes Morus år 1531 til Cancellers Åmberer. Derta höga Åmbere, fom gaf honom hógfta upleender o̊fver Lagarne i Lander, förvaltade han med förfta răttvila och oegennyt:a, De critifka omftåndigheter då förekommo, i anteende til Henrics fkiljsmelsa med des Gemål Catharina af Arragonien och giftermal med den rygtbara Anna Boulen, hvilket af Romerfka flolen fórbjóds och annulerades, och de fteg
fom til Påfveliga magtens infkrankande i England derefrer vidrogos, föranlå̀o Morus at $2: n e$ ar derefter; eller 1533 frivillige nedlågga detta Embere. Det förtroende Konungen dittils hyft fo̊r honom började nu förfvagas, hvartil icke liter den nya Drottningens fiend/kap til Morus bidrog. Sedan den bekanta Aa of Supremacy, hvarigenom Engelfka Kyrkan drogs ifrån Romerfka ftolen och Konungen fórklarades fo̊r des hufvud, år 1534 af Parlamenter blifvit utfårdad, blefvo Morus och den beikanre Bifkop Fisher af Rochefter, fom voro anfedde fồr nitifke anhångare af Påfveliga Magten, och hvilkas ro̊ft i det allmänna mycker betydde, kallade inför en Commifsion och befalde at befvårja den famma, Bågge vågrade der, fannolikt mindre af o̊fvertygelfe eller nit fór Påfvemagten och Catholicismen, fon af mifsno̊je ofver Henric den 8:des forffarande med fin Gemål. Som de icke på niggot fätt kunde förmås at ingà i Parlamentets beflut, dómdes de bågge til dóden och afrátades år 1535.

Morus förenade med fin Philofophic en ovanlig glåtrigher. Man låg honom altid nögd, och han fke̊made fonn i fin olycka lika form forrut i fin ftorher. Detta lyckliga humeur bibehơll han ânnu i de fifta funnderne. Dả han beffigit Schavotten och
vor fârdig at lägga ner hufvuder, fade han med en leende mine ât Skarprâttaren: Ni fer at jag har en ganfka kort hals, fom ndffan ar bortgömd af axlarne; bugg derfôre til med kraft, ty om ni darrar pa barden kan ni alt fór latt bugga or Jjalf, och flutligen bad han honom fkoma hans fkâgg, och icke tilfoga det nâgon oförrâtr, ty detta Jkdgg, fade han, dr fjalfva ofkulden; det dr pà intet vis delagtigt $i$ mit brott, och har aldrig begât nägot bógfórráderi.

Om den frivilliga affagelfe han gjorde från fit hơga Àmbere fâllan finner efrerfóljd, torde hans upfórande under den tid ban det beklådde âfven blifva lika fâlfynt. Han gick fả långt i oegennytta, at han ej det minfta tånkre på fin familles fo̊rdel, eller fine Söners befordran. Då defse en dag deroffver beklagade fig för honom, fvarade han: Mina Barn,laten mig gơra alla rittvifa; Er âra och mit val beror deraf; men bekymren Er icke. Den baffa lotten blir altid Er ófrig, Himmelens befkydd och männifkors valfig. nelfer. Hans huftru var et mycker hógmodigt och fåfângligt Fruntimmier. Då hon fick veta fin Mans affågelle från Åmbetet och den indragna lefnad han årnade fóra, hvarigenom hon faknade tilfâlle at vila

## 308

 fig i ftora verlden, blef hon fó håfrigt beragen, at hon bórjade gràra och 1krika fom en urfinnig mânnifka, Morus lărfade fig ej förfả anledningen dertil, ropade fin Doter, och bad he̛nne fe efter om icke Moderns klåder klämde och plågade hảnne; ty hon Akriker, tillade han, fafom bon vore pa vigen at blifva qvafd.Med den uplysning för fit tidehvarf Morus verkligen egde, blir man fo̊rundrad at finna honom fà mycket interelsera fig för Pảfvedómets bibehållande, at han icke drog i betginkande at derföre blotut̂alla fit lif. Det ropde dock vara fvårt at afgo̊ra, antingen han verkligen var forrfvarare af Catholicismen, eller om han blott rådfrâgade fina Politika tånkefått i derta fir förhållande Såfom en uplyft och vidtfeende Starsman hade han visferligen många anledningar, utom dem den antagna Religionen i Landet och Pảfvens prerogativer kunde gifva, at ogilla Henric den 8:des forrhållande med fit nya giftermål och Carholicismens undertryckande. Såfom ovåldig grankare lår man lika liter kunna râtufardiga delsa Henkics fteg, fom de grym. herer derpå fo̊ljde i en ki̊dja alt til denna Monarks död. Dà man derjåmte befinnar, at famme Konung, genom fit nit för Romerka folen emot Proteftanterne, förut erhållit af

Påfven tilnamnet Defenfor Fidei, kunde han ej annat ån goora et allmänt upfeende i Europa genom det hele ftridiga upförande han fả år derefrer vifade, dà hans orârmátiga åkrenfkaps §kilnad med en dygdig Gemål icke af Påfven bifoills, Morus infåg uran tvifvel defsa omftándigherer och grundade derpå fin offvertygelfe. Men den berâtrelfen at han, jasmre Bikkop Fisher biträdr Konungen vid fammankkrifvandet af des bekanta Skrift emot Luther, laknar ftöd af hiftorifk Sanning.

Af Mori arbeten âr hans Utopia, eller Samhálle, i likher med Platonika Republiken, meft kånd. Hans ândemål var at utvila en plan til et i alla affeenden fullkomlige Samhålle, fom, genom en trogen efterfoljd af naturen i alt, kulle bereda fit vål och beftảnd och fine medlemmars hoigfta fallhet. Defsa fpeculationer, fom vår uplyfta tid kallar drómmar, torde dock vara at mycken nytta fór männifkor, och äro vifserligen hedrande fór Sniller. Man kan icke neka, at Morus i detra arbete ftundom fynes hafva glömt fit egentliga åndemål, och lemnat fit Inille fo̊r fria tyglar, men man bôr ockfâ befinna fvårigheten af at lyckas i et s̊mne, fom fordrar den meft djupa Philofophifka granfkning, och en ganka liflig men likvól. o̊terhållfam bildningskrafr.

## 310

Någre af hans ftro̊dda Reffectioner tora de förtjåna at anfơras, hvari både hans Moralifka principer och glada lynie teckna fig.

At bemóda fig om anfeende ocb rygtbarbet i verlden, ocb at Jatta adeliga vaa pen och prydnader pà et fángelfe, dro ndflan famma faker.

En gammal girig Man, liknar en ijuf, fom dilkar fit yrke fà lange han lefver, och föker gripa til andres egendom dnnu dả man för bonom til galgen.

Fu mindre man gynnas of lyckan, defto bdture tilfdlle bar man at blifva dygdig.

Huar god Cbriflen bór onfle tre faker: on allmán Fred: en ocb famma Religion 3 och fnarare lefuernets in larans förbättring.

Soker ni en buffru? Det fôrekommer mig likajom Ni bade framfor Er en fáck full med Ormar, buaribland finnes en endo Al: Ni letar i facken. Det êr icke aldeles omojligt at $N i$ bittar páâlen, men $N i$ fkall taga mifte om den vall bundrade gänger, och altid áterdraga banden med et nytt fìr.

Fỏrmodligen dómde Morus efter egen erfarenhet i detta mål, och förtjånar derfo̊re
tilgift of det tåcka kónet fór denna nog mycket fria jåmnförelfe.

## Om O̊det och Forrfynen.

 Fri Ófverlåtnning af 3:dje CapitletLes Ruines, ou Meditations fur les revolutions des Empires, par Volney.

Uplât i Sallikapet F. B.

Mine Herrar torde tilláta en fôr dem aldeles okånd penna lemna dem detta ftycke af en egen natur. Auctor har deri gatt ifri̊n fin eljeft Orarerifka ftyl, för at helt och hâller öfverlemna fig åt det fkrif fátr, fom i Grekland och Rom fick namn af declamation. Det torde falla Eder nog långt; jag har dock deri vågat go̊ra både fơrkormingar och föråndringar: orfaken ril detta fifta fkall jag vid fluter omnåmna. - I föregående Capitel inför Auctor fig ljęlf, fittande vid Palmyras ruiner, forgfull och klagande på Förlynen, lom fôrftórt et fä folkrikr och mágrigt land, Iamt ódelagt en få pràktig ftad; derifrån går - han til andra fordom rygibara, nu mera fa godt fom forflvunne ftater, med famma kla-
gan, jafnte den at en del af dem varit lyck. liga och mågriga under fin Hedendom, och förft förfallit, fedan Chriftendomen ; dem inkommit; da, i början af derta Capirel infôr han en olynlig varelfe fom på följande fâte tiltalar honom.
"Huru lânge fkall då mânnikkan befvåra Himmelen med en orättvis klagan; huru låne ge fkall hon med obefogade rop anklaga Oder fôr fina olyckor? Skola dă des ógon beIto̊ndigt tilfuras fôr ljuser, och des hjerta för Sanningens och Förnufrets undervisningar? Den uplyfande Sanoingen tilbjudes hånne offver alt, och hon fer den cj; Fórnuffers röft ljuder fór des óron, och hon hör den cj. Oråtrvila mánnifka! om du en ogonblick vill upfkjura at fơlja de irrblos fom fórvilla dina kånoflor, om dit hjerta fórmàr rớras af förnufrets (pråk, få fråga defsa ruiner, och fatta den undervisning de gifva dig. Hvad är der blinda Óde, fom utan ordning, utan lagar leker med de dódlige, lom genom en oratt vis nódvändighet fôrvirrar urgảngen af deras fôrerag, vare fig förfigrigherens eller vilifarelfens? Hvari beftå defsa ófverklagade himmelens förbanueller offver hela lânder? Hvar gifves der Fórfynens domllue, fom förevigar defsa trakrers oidsligher? Såg . . . . Hafva Himlarne fóråndrat fina lagar, och Jorden fin
gång? Har Solen flăckt fin nårande eld? Gifver ej Hafvet mer ifri̊n fig några dunfter? Åro regn och dagg fâftade i luften, alla báckar uttorkade, och hafva alla växter fórloradt fin frögifvande kraft? Svara mig, har Förfynen förvåndt den beftändiga ordning, Han fjalf utfakat fór Naturen? Fórnekar Himmelen Jorden, eller Jorden dem fom bebo hånne, de vâlgårningar hon fordom fkånke dem? Nej, då inret i Skapelfe verket îr fôrêndradr, då famma medel, fom fordom varit, ånnu äro, hvarföre kunna dả icke nuvarande fliggren blifva, det de fórra varit? Nej! det ár falikt ar anklaga $\delta$ det eller Fôrfynen, det år oråttmätigt at tilkrifva Gud orfaken til det Onda. Såg fúrderfvade och Ikenheliga fifgte, - om deffa lånder firo ödelagda, deras mågriga ftàder förvandlade til óknar, f̊r det Gud fom forrto̊rt dem? År det Hans eller månnikohand, fom kullkaftar deffa murar, nedrifvit deffa Tempel eller ftympar deffa foder? År der Guds arm eller månnifkans, fom med fvärder if faderna, och elden på fålter, hârjat Folkets fôrråd, upryckt tråden, och fôrtärt fko̊rdarne? Och dă hungern derefter upkommit, år det Guds hâmnd fom orlakat den, eller månnifkans urfinytiga raferi? Når under en fådan hunger, nóden trungit Folket at fóka en o10. Heff.

## 314

 naturlig föda, om lfukdom derat upkommit, àr der Guds vrede, eller må̀nnifkans ofór fig. tigher, den kan tilkkrifvas? Och dà på detta fár krig, hunger och peft urrotat mânnifkofligter, och lemnat marken oide, ôr der då Gud fom fôrtôrt derta Land? Âr der Hans eller de ftyrandes girigher, fom plundrat åkerbrukaren, förftơrt des bórdiga fâlt, och fkóflat hela landsftrîckor? Ar det Hans eller Konungars och andre fyrandes folther, fom orfakat lå många månnilko ôdande krig? Àr det ofäkerheren af Hans domflut eller den fala egennytran hos Lagens rolkar, lom kros. far den ofkyldige, och låter hâmnden och vålder intaga riftrvifans rum? Ár der ándelio gen Hans palsioner eller minnnifkors, fom under tufende olika Akepnader, plåga och förfôra enfkildta och hela Folkflag? Och om de i föreviflan öfver detra lidande ej fe des hjalp, if der Fórfynen eller deras okunnighet man derföre bo̊r tilvita? Uphơren dă J dódlige, at anklaga. Ódets blindher, och Guddomlighetens domar. Da Gud \& 8 god, kan Han vara uphofver til edra plågor, och då Han of rattrvis, kan Han vara medbrouslig i edra illgárningar. Nej . . . de nycker hvaröfver månnifkan klagar tilhơra hånne fjallf, icke Förlynen; der mo̊rker hvari hånnes Fórnuft villar fig, if ej Guddomligherens; och killan til des plägor finnes ej i Himlar.nes rymder, đen år hos hânne på Jorden, den âr ej dold i Förfynens fkóre, den hivilar hos månnifkan fjåif, hon bår den if fit hjerta! - Du knorrar och frågar: huru kunna otrogna Folkflag njuta Himmelens och Jordens vâlgârningar? Hvarföre fkola râtttroende Alsgren vara olyckligare an de ogudaktige Narioner? Förblindade månnifka, hivar finns dả den oråtrvifa fom flỏer dig? Hvar ất det gåtlika, fom du i Fórfyners domflut mifstänker? Jag lemnar i din hand vågfkålen, våg fjâlf nåd och ftraff, orfaker ceh verkningar, och figg .... då deffe otrogne följt Naturens Lagar, grundat fin kloka arbetfamher på årstidernas ordning och fteernornas lopp, fkulle då Gud fôrfợra Verldens jamnvigr fơ at bedraga deras forfigtigher? Dâ deras hånder med môda och fvett brukade deffa Lånder, borde Han då afvånda regnet och den upfrifkande daggen, för at endaft lâta to̊rner våxa? Dả deras arbetfamhet? för at goora boordiga defla torra trakter, gräfs vit Canaler, byggi vattenledningar, och derigenom hemrat fin rikedom midt igehom óknarne, fkulle Han då uttorka bergens kåhor, uprycka de fkórdar fom med arbere blifvit frambragte, fkȯfa de fått fom freden befolkat, til inter göra de Stáder form endaft gea nom idoghet blifvit blomftrande, och forftoria

## 316

den ordning, fom deras vishet grundat? Beftàr ogudaktigheten i at med fórfigtighet grunda Stater, med mod fórlvara dem, och med rátrvifa gifva dem fyrka; at uprefa måg. tiga Stáder, uttorka peftagtiga kêrr, be tacka Jorden med invånare och Hafves med Ikepp, och under förlök at likna fjälfve Skaparen, fprida lif uch rôrelle ; eller âr det en rätr och lycklig górande tro at fôrfóm alt hvad man kan? Den Gud fom upfyllt luften med foglar, jorden med djur, vattner, ja fjalfva ftenarne med lefvande vareller, den Gud fom uplifvar der minfta och hela Naruren, kan Han begåra ôdelâggelien fom dyrkan, och mordbrand fom offer, fuckar i ftallet för loffînger, mórdare fôr dyrkare och zil Tempel en ódelagd och fôrfôrd Verid? Se difr likvfl, heliga och trogna Folkflag, eder Gudsfruktan, och J begåren lỏn fórs edra gärningar! J fordren dà uran rvifvel underverk, at fi åter uplifvade de åkerbrukare J mórdat, åter upbygde de murar J kullkaftat och åter upvixxe de Ikördar J förfotrt; med et ord, alla Naturens Lagar för. andrade, deffa Lagar af Fórlynen fjalf gjorda, fo̊r at vila fin prakt och forher, hvilkas 24 der öfvergår alla Lagböckers, och hvilkas ofóranderlighet ej kan fodras af månnifkors okunnigher eller palsioner. Dock torde deffa pasfioner fom mifski̊nna, denna okun.
nighet fom ej martker orfakerne, fom ej fôruffer verkningarne, foga i fin dàrkkap: "Alt "kommer af en flump, et blindt Ode utdelar "gode och ondt, wishet och förfigtighet kun"na deri intet hjallpa" eller fäga de med et fkrymtans-fullt fpråk: "Alt kommer af Fór"Iynen, fom roar fig med at bedraga vishe"ten, och til inter göra fórnufters bemödande". Pả derta fåtr, fedan mânnifkan fjâle fkapat åt fig det onda, fkjuter hon fkulden på den milda Förfyn, fom gifvit hånne medel och krafter at emotitå det, mifskänner des dyrkan, och urfkuldar fig med deffa ord: Gud bar fà beflutit, eller Ódet har fà velat." -

Orfakerne hvarfo̊re jag tillåtit mig vid Mera ftållen gå ifrản Originalet, år at jag i min öfverfâttning, endaft vill i måonifkans vilja fóka urfprunget til det onda, då ăter Auctor i hela detta arbete fóker bevifa, at Fôrfynen blandar fig i intet, utan månnifkan gör alt, men likvål på flera ftatllen i fin Bok, nekar hånne et Lif efter detta. Deffe hans tankar ftrida fà emot vårt Samfunds, ar jag hoppas det J förlâten mig de inndringar, jag i fådant affeende trodt mig bóra gơra i ófverfâttaingen.

Ur Emile, 2 Tom, pag. 125.
i vete ej hvad en fullkomlig Lycka eller 0 . lycka âr. Alt âr blandade i detta lifver, hâr fmakas ingen ren kånfla, man fórblifver ej tvånne ógonblick i famma tilftånd. Våra fjålars kânflor likfom våra kroppars olika bildningar sio i en beftåndig Ebb och Flod, Der Goda och det Onda ir gemenfamt fôr ofs alla, men $i$ olika mårt. Den lyckligafte if den fom lider de minfta plågor, den uflafte fir den fom njuter minft af nōjer. Alrid flera kánslor af plảga in af njutning; det \&os den enda öfverensffåmmelfen, Månnifkans jordifka fatther är fåledes endaft ec negativt tilftånd; man bo̊r måta den efter minfta antalet af plågor hon kânner.

All kánfla af befvårligher âr ofkiljagtig från begåret at befria fig derifrån: all tanke om nöje îr ofkiljagtig från begirret at Bjura detlamma, All âftundan förutfíter faknad deraf, och alla fơrlufter man kånner äro fmårtande; der år fâledes i der ojåmna förhållandet imellan våra begår och våra förmógenherer, vårt clände beftår. En ke̊nflofull varelfe hvars
förmógenherer vore lika med des begår, fkulle vara en fullkomligt lycklig varelfe. Hvari beflảr fảledes månkliga Visheten, eller vágen til den lanna Lyckan! Den fordrar ej aldeles, ar vi fkole förminflka våra begir; ty om de ej voro få vidftråckra fons vår förmågs, ©kulle en del af våra förmo̊genheter var. uran åndemål, och vi fkulle ej njura hela vår varelle, Den beftår ej heller i våra fórmógenherers utvidgning, ty om våra begär i lamma mon på en gâng utvidgade fig , fkulle vi blott deraf blifya fả mycket olyckligare: men at förminka öfverdriften af våra begår mot våra fôrmögenherer, och at fâtra förmågan och viljan i fullkomlig jámnvigt. Det är endaft dà alla krafter âro verkande, fom fjålen to̊rblifver lugn, och månnikkan finner fig i fit rätta fkick.

Naruren fom gör alt ting til det báfta, har $\mathrm{p}^{\text {å detta lâtr från bórjan danat bänne. }}$ Från bérjan gifver hon hånne blott de begår, fom firo no̊dvåndiga til des bevarande, och tilråckliga fo̊rmógenheter för at kunna tilfredsftatla dem. Hon har inlagt i des ljel alla de andra likfom til ófyerlopps, fo̊r at vid fórefallande behof dâr utyekla fig, Det ofr endaft i derta förfta tiltånder, fom jåmnvig. sea imellan ftyrkan och begåret kan finnas, och fom månniflan icke ofr olycklig. \$p X 4

## 320

fnart des verknings.krafter fâttas i rơrelfe, vaknar inbildningen fom är den ftarkafte af alla, och lemnar de andra efter fig. Det ár inbildningen fom utvidgar fôr ofs måtret af möjligheter fà vål i godt fom ondt, och fom i fôlje deraf åfven upvåcker och underhåller begåren, genem hoppet at kunna tilfredsftalla dem. Men famma fóremål, fom i bórjan fyntes helt nảra, flyr haftigare undan án man kan fólja det; dà man tror fig hinna det, ombyter det fig och vifar fig på nytu långe ifrån ofs. Då vi ej fe den vigen vi lemnat bakom ofs, râkne vi den för inter; den fom in år quar forrökes och fôrlånges beftándigt: fåledes utröttar man fig uran at hinna maler; och ju mera vi vinne at njutningen, ju mera fkiljer fig Lyckan ifrån ofs.

Tvårtom, ju mera må̃nifkah qvarblifvit i fit förfta naturliga lige, ju mindre blir fkilnaden imellan des förmógenheter och des begår, och i fólje deraf ar hon mindre aflågfen ifrån lyckan. Hon f̂r aldrig mindre olycklig, ån dà hon fynes oforriedd af alt: ty elånder beftår ej i briften of âmnen, men i behofvet deraf fom man känner.

Den verkliga verlden har fina grånfor, inbildningens verld är oändelig: dả den ena ej kan utvidgas, låtom ofs fammandraga den andra; ty alla plågor fom verkligen gơra ofs
olycklige, upkomma endaft af ätKkilnaden dem imellan. Tag bort fyrkan, helfan, der goda vitnesbórdet om mig fjâlf, få åro alla detra lifvets formoner i blotta tanken; tag bort kroppens plâgor och famvers aggen, fà åro alla vâra plågor i inbildningen, Detta for en gammal fars, kan man låga: jag medger der; men det practifka anvåndander deraf år icke allmânnt; och det ar endaft utófningen jag hâr har affeende på,

Då man fâger at mi̊nifkan đor fvag, hvad vill man frga? Detts order fvagher bemårker den briftande begårens och krafternes fórbindelfe hos den varelfen åt hvilken man tillâgger det. Den hvars ftyrka o̊fvergår behofven, vore han en infect, en mafk, fir en fark varelfe: den hvars behof öfvergå ftyrkan, vore han en Elephant, et Lejon; vore han en Inkr̊̊krare, en Hjelre; vore han en Gud, är han likv§1 en fvag varelie. Den uprorifke Ángeln, fom milskånde fin natur, var mera fvag ̊̊n den lycklige do̊dlige fom lefver efter fin i ftillhet, Männikan fir mycket fark då hon nöjer fig med at vara det hon år, hon âr oándeligt fvag dả horn vill hója fig o̊fver månfkligheten. Inbillen eder derfóre ej, at då $J$ utvidgen edra begarar, J utvidgen edra krafter; $J$ forminfken dern tvârtom dà edert hógmod utvidgar fig mer In dem. Låtom ofs mäta radien fôr vâr Sphere och ftadna i medelpuncten, Jikloua

Spindeln midt i fit nät, Vi okole altid vanı tilrâcklige for ofs fjălfve, och aldrig fkuls vi kunna beklaga ofs ofver vår lvaghet, ty vi fkole aldrig kånna den.

Alla kreatur hafva fórmógenheter fon åro nódiga til deras bevarande. Månnifka endaft har dem i ofverflod. Ar det icke he fynnerligt, ar juft derta ófverfiod fkall blifv orlaken til des elånde? Om hon vore nog vi at råkna derta öfverföd för ingenting, fkullı hon altid hafva det nödvándiga, ty hot fkulle aldrig hafva något för mycket. Favo rinus *) fade, at fora behof alftras af ftor egodelar, och at ofta det bâta medler fơr vinna der fom felas, vore at berótva fig de man har: vi arbete fả långe at főrôka vì Jycka, tils vi fóråndre den i elånde. Hvı mánnifka fom endaft ville lefva; fkulle left Jycklig; i följe deraf fkulle hon lefva dygdiy ty hvilken fórmon fkulle hon hafva af ; vara illak?

Om vi vore odódlige, fkulle vi yy foogft elifndiga Varelfer. Utan tvifvel of dh fvàrt at dö; men det afr ljuflige at hopps at man ej altid fkall lefya, och at et batt lif fkall flura dettas plăgor. Om man tilbjoif ols odo̊dligheren hår nedre på jorden, hye vore $\operatorname{det}^{* *}$ ) fom ville mottaga denna bedro

## ${ }^{9}$ ) Noet Attic. E. IX C. 8.

$\left.{ }^{\circ}{ }^{\circ}\right)$ Man finner at jag hảr tator om tankaol mánnifkor, och ej om elta máunifkor,
liga fkink? Hvilken rîddning, hvilker hnpp, hvilken tróft fkulle vi hafva mor öders härdheter och emor männilksans orätrvifa! Den okunnige fom fórufer ingenting, kånner fóga lifvets várde, och frukrar fóga at mifta der; den oplyfte fer egodelar af et ftórre vărde dem han ger fóreträder framfôr de forra. Det ir endaft half vetret och den falkg visheten, fom fór lángande vàr lynkrers ânda ril dóden, och ej dero̊fver, gör deraf den ftórfta pligga fôr ofs. Nódvł̊ndigheren at do̊, âr fôr den vife blott et fkôl at fördraga lifvers befvärligheter. Om man ej vore faker om, at en gång fơrlora der, fknlle der kofta för mycket på at behålla. Våra moralifka plågor âro alla : ranken, utom en enda fom ar broter, och denna beror af ofs fjalfve; vå̉ra phyfifka plảgor förAöra fig fjallfva eller fórftora ols. Tiden eller dóden äro våra lákemedel, men vi lide, ju nindre vi kunne lida, ech vi gifve ofs mera plåga för at lâka våra fjukdomar, f̂n vi fkulle hafva om vi fôrdroge dem. Lef efter naturen, var tolig, och jaga bort L\&karene; du fkall ej undvika do̊den, men du fkall ej kofnna den mer ân en gång; i ftållet fór at de hvar dag fôra den $i$ din uprórda inbildning, och deras bedrigliga konft, i fasllet fôr at fơrlo̊nga dina dagar, beröfvar dig deras åtnjutande, Jag fkall ej uphơra ar frà̀ga had verkligt godt denna konften har

## 324

fkånkt månnifkorna? Det ofr fannt, at nâgri af dem hon lâker fkulle annars dó; men millioner fom hon dódar fkulle annars blifva vid lif. Fórnuftiga månnifka, 18̊rt ej något på detta Lotteri, hvareft fôr många Niter faro emot dig. Lid, do̊, eller blif frifk; men framforr alt lef til din fifta time!

I månvikkors fo̊rhållande âr alt dårfkap oeh motfágelfe. Vi âre mera ràdde om vàt lif, i famma mon fom det forrlorar af fit våt de. Gubben faknar der mer án Yoglingen; han vill ej fórlora den omforg han haft for at kunna njuta det; vid lextio år if det hårdt at dö innan man begynnt at lefve, Man tror ar månnifkan har en h\&̂ftig kârlek til lifvet, och det if fannt; men man finnet ej ot denna kårlek, (ådan fom vi kånne den, ôr til foorfta delen månnifkornas eger verk Månnifkan oroar fig naturligtvis ej fôr a kunna behålla lifver, lêngre ån medlen dertî đ̊ro i defs förmåga; få fnart defsa medel bri fta hafnne, är hon lugn, och dör utan \& plåga fig fo̊rgåfves. Det forrfa bud naturen allagger ofs, âr undergifvenheten fôr des to gar. De vilde, likafom kreaturen, ftreta gan Ika litet emot dóden, och undergà den ni ftan utan at beklaga fig. Då detta bud of mer verkar genom kånflan, tolkas det df förnuftets rö̈ft; men få veta at hårleda de derifrån, och deras trálagtiga undergifvenhas
är aldrig få fullkomlig och hel fom den fôrfa,

Fórutfeender, fom altid fyiselfâtter vår inbildning med föremål fkiljda ifrån ofs, och fom ofraft fâtrer ofs dar, dit vi ej Akole komma, är den verkliga kallan til alf vår ufelher. Hvilken dårfkap af en fâ förg̊̊nglig varelle fom månnifkan, at altid på lângr håll fe in i et tilkommande, fom få fállan kommer, och fôrfumma der nårvarande hvarom hon år fâker! Der år en dårikap fả mycker olyckligare, fom hon beftåndigr riltager med åldern, och Gubbarne altid mifstrog. ne, fo̊rurfeende, girige, tycka mer om at neka fig i dag der nödvåndiga, i̊n at vara der föruran efrer hundrade År. Således f̊re vi bundne vid alt, fäfte ols vid alt; tid, ftâllen, månnifkor, ting, alt det fom irr, fom Skall blifva, är ofs någor hvar angelâger; vår eget innerfta for ej mer din minfta delen af ofs fjälfve, hvar och en uuftràcker fig, om man få får figa, öfver hela jorden, och intages af fo̊remålen hvar fom helft på denna ftora yta. Ár der underligt at våra plågor öka fig i alla de puncter man kan fkada ofs? Huru månge Fórftar oroa fig ej Ófver
fórluften of Línder förluften af Línder fom de aldrig fert. For haru inảnge Kôpmån \&̊r det ej rilråckligt as endaft tala on Indierne, för at komma dem at Akrika i Paris,

## 326

Ar det naturen fom fór mơnnifkorna fâ långt från fig fjälfva? År det naturen fom vill at hivar och en fkall låra kânna fit ôde genom andra, ocheftandom fift af alla fâ vera der; få at mången har dódt lycklig eller elândig, utan at någonfin hafva vetar något deraf? Jag fer en frifk, glad, ftark och vâlmående man; des nårvaro ingifver glådje; des ógon båda nojer och vatlluflen, han for med fig fatthetens afbild. Et Bref kommer med poften; den lycklige Mannen betraktar det; uranfkriften air til honom, han opnar, han lafer der. I ögonblicket andras hans urfeende; han bleknar, han fvimmar, Aterkommen til fansning, òfverlemnar han fig åt den híffrigafte forg, gråter, utrycker fina hår, lăter luften fkalla af fina rop, och tynes vara anfallen af convulfioner. Du oforrtåndige, hvad ondt har detta papper dà gjort dig? Hilken lem har det beroffvat dig? Hvilket brott hat đet twungit dig at go̊ra? Och fedan, hvari* genom har det kunnat föråndra dig, fór at fâtra dig i det tilftảnd, hvari jag nu fer dig? Om Brefvet hade forkommit, om en medlidfam hand hade kaftat det pà elden, hade efter min tanke denna på en găng lycklige och olycklige dödliges ôde varit en gane fka befynnerlig gåta. J kunnen fâga, des olycka var verklig. Ja, men han kånde den ej: hvar var han då? Des Sälhet var inbillad: jag fôrtår; helfan; glâttigheren vâlitånder,
finnesroen, deffa fro nu mera blotra fyn villor. Vi. lefve ej mera dâr vi f̂re, vi lefve endaft dår vi icke åre. År det då vârdt at hafva en fá for frukran fôr dôden, endaft det hvari vi lefve blir offrigt?

O månnifka! Infkránk din varelle inom dig fjalf, och du fkall ej mera blifva olycklig. Qvarblif på det ftâllet naturen utvift fòr dig i varelfernas kådja, intet bór kunna låeka dig derifrån: ftrid icke mot nödvåndighetens hârda Lag, och fórrair ej, fôr at motfå denfamma, de krafter fom himmelen icke gifvit dig fôr at utfräcka eller fôrlânga din varelfe, utan endaft för ar bevara och njura den med behag, och fâ långe detra behaget varar. Din frihet, din magt ufftråeka fig endaft lika lànge fom dina naturliga formógenherer, och ej lângre; alt det ofriga ir endaft Rafveri, fynvilla, bedraigligher. Herraväldet til och med àr Alafvifkt dà det ej rilhör den fjälfränkande: ty du bekor af deras fördomar fom du flye med fôrdomar. Fo̊r at leda dem fom da behagar, maifte du ledas fffom det behagar dem. De behôfva endaft ándra fätt at tånka, och du nódgas genaft ändra fiftret at handla, De fomm nalkas dig behôfva endaft kunna fy. ta der Folkers mening, fom du tror dig ftyra, eller dine Gunflingars fom fyra dig, din fligrs eller ock få din egen; defle visirer, deffe hofmân, deffe prefter, defle foldater,
denna berjâning, til och med barn, om du ock vore en Themistocles ifnille, fkola fôra dig 1 jalf fom et barn mídt ibland dina herrar. Du må góra hvad du vill, aldrig fkall din verkliga myndigher fträcka fig längre ån dina verkliga fórmógenherer. Sà foart man behófver fe med andres ógon, måfte man vilja genom andres vilja. Du fâger ftolt; men mit folk åro mine underfătare. Låt fâ vara, men bvad å du? Dine miniftrars underfåte: och dina miniftrar hvad åro de: deras betjånters och maitrefsers underfåtare. Tagen alt, inkråkren alt, utftrón penningar nåfverals, upfören batterisr, uprefen galgar, hjul och ftegel, utgifven lagar, fórordningar, fo̊ro̊ken antalet af fpioner, foldater, büdlar, fângelfer, ki̊djor; Ack J ufsla fmå månnikkor, hvartil tjånar er alt detra! J fkolen ei derfóre blifva båtrre tjente eller mindre beftulne, ej mindre bedragne eller mera mågtige. J fkolen altid fäga, vi vilje, och altid fkolen J nödgas góra det fom andra vilje.

Den enda fom goor fin vilja år den fom ej behöfver nytija en annans armar dåe egna fluta; hvaraf följer at den ftorfta af alla egodelar ej âr magren, men friberen. En verkligt fri månnifka vill ej annat ån det hon kan, och gór endaft det fom hon vill.

STOCKHOLM,<br>Tryelet hos Bokhandlaren JOH, DAHI, 1797.

# JOURNAL FÓR <br> $$
\begin{gathered} \text { ALLMANNA } \\ U P L Y S N I N G E N \end{gathered}
$$ <br> SEDERNE. <br> UTGifyen af <br> $$
\text { S } \AA L \text { LSKAPET } F, B \text {. }
$$ ELFTE HÅFTET. 

> Visheten.

Ack! hur fvått är ej at hinna målet utaf fallheten?
Våra lefnads âr förlvinna fruktlơft för at föka den. Dódlige! Du blort fkall vinna hånne genom Visheren.

Fordom jag mig finna trodde lyckan ibland no̊jens tropp, obete̊nkfamt mig fo̊rtrodde åt begårens fria lopp; men uri mir hjerta bodde intet lugn ech intet hopp.

$$
\text { II, Haft. } \quad \mathbf{Y}
$$

Dygdens tórubeftro̊dda bana fôljde jag fórtviflande;
Visheren mig hórdes mana at den icke offverge; och uraf en tallig vana glömde jag mir lidande.

Stolte dairen fîg jag vandra rofornas och nójers ftig; inga módor, fom fór andra, dâr fôr honom bjôdo fig. Vis, jag lărde icke klandra at des lott ej var fór mig.

Arans, Rikedomens lycka fordom mig bedårade. Visheten mig gick at rycka urur min förblindelfe; och en usling vid fin krycka fann jag ofta nögdare.

Vishet, månfkans fanna ̊̊ra,
Du min fállbers uphof ir! dygdens och förnuftets lâra göt Du i min fialls begâr; lairde mig at tålizt båra
lifvets mődor och betvår!

## Om Saittet at Jkrifua Romaner.

Vid underfókningen of de omftåndigheter fom bidraga til Sedernes fóråndringar i våra tider, torde sfven de fà kallade Romaner fo̊rrjäna upmárkfamher, Man menar i allmínher dermed, berdttelfer, dikrade eller fannfârdige, o̊fver håndelfer i den allmånna och enfkilda lefnaden, i affigt at genom en roande eller rörande fôreftâllning på kånflan verka det famma, fom en Philofophifk AEhandling i famma ámne fkulle verka på Fórftänder. Mångden och begårligheren af deffa flags Arberen gór deras inflytande på Sederne vigtigt.

Det fórfa indamål fåledes en RomanIkrifvare borde för fig urtaka vore, at altid en vacker Moralifk lårdom måtte ligga tit grund för des arberen, och i fammanlartaingen offveralt rydligen idagaliggas. Dette if af for mycket fotrre vigt, fom affigten med fàdane 1 krifter aunars ginge fôrlorad, och de efter fin natur böra fammanfåmma til famma ändamåt med Moralifka Afhandlingar, En Fo̊rfattare fom våljer Roman-ftilen framfôr den Philofophifka, fynés derigenom endaft bóra hafva til affeende at lâtrare och behagligare kunna framffitla viffa Sanningar,
$Y_{2}$
fom metaphyfice betrakrade fkulle blott af et mindre antal ménnifkor kunna lâfas, och icke behaga eller undervifa mångden af Lf. fare, fom likvミ1 bâft behỏfver uplylas och föras til kånflan of fina pligter. Romanfkrifvaren har i derta offeende on afgjord fördel framför den Philolophifke Författaren, Det år endoft Theaterfkrifvaren fom med honom delar deana fôrdel; och hvilken, $i$ anfeende til yrkets likher, man naffan kunde råkna til famma Clafs. Thearerftycken afro icke annat an Romaner Latte i Attion.

Dernåft borde han tóka genom fit föreÅtallningsfiftt, fina beråtrelfer och fina uttryck gifva alt mójlige behag och vírde åt fina Skrifter. Urfkiljningens djupher, förfånders ftyrka, våltaligherens fkónafte uttryck och Imakens finafte drag bôra ro̊ja fig i hans Arbeten. En vidftråckt månnifko kỉnnedom, en oafbruten grankkande upmirkfamher på månnikors tånkefâtr och feder, et fundt och forfkande hegrepp fom uptåcker felen i det fom år, och infer huru det borde vara, en Jifig bildningskraft, fom ur tankens verld heritar föremål för den verkliga, en fâker Imak fom $\mathbf{j}$ alt infer det vackra, det nytriga, oeh förmår at i tillâmpningen gifva der et o̊kadt behag, alla deffa egenkkaper åro no̊dige fôr en Fórfatare, fom med vårdigher 1 kall
vifa fig på denna bana, Det år fâledes ej fa 1 frt, fom vifse unge Scribenter fynas vilje fóreftalla fig, at lyckas i detra Vitterhersflag. Der âr underkaftadt oándeligt många fvårigheter, det fordrar en máng egenfkaper och talanger, hvilka fällan hos famma perfon finnas fôrenade. Der år et fâle fơr ftore Fòrfattare at vila fig på och kro̊na fit Litteraira anleende. Men medelmaittan má aldrig hoppas at lyla pâ en bana, fom tyckes vara fôrbehållen Snillen af det finafte förtånd och lifligafte kânfla.

En fkicklig Romanfkrifvare kan góra ganika mycken nytta for Moraliteten i et Land. Han kan vara fåker på at hans Arbeten blifva allmånnaft lästa och kånds, De lirdomar han framfäller, de mónfter han upvifar måfte fâledes betydligt inflyta pà allmânna tänkelâttet och Sederne. Lik Skalden och Talaren förmår han ftundom omkapa en Nations lynne, och tilvaga bringa en Reo volution i den Moralifka verlden. Om ibland en vild, ohyflad och krigik Nation en kânflofull varelfe upftod, fom, af naturen begåfvad med et lyckligt Snille, anvånde det för at ibland fine Samfundsbro̊der våcka kånflor fôr friden och de ftilla dygderne, fom målade ljufheren af den enfkilda lefnaden och det husliga nöjet, framftälde en fridens och $Y_{3}$

## 334

dygdens vån, öm och välgo̊rande, vis, no̊gd och lycklig i fin ftillare kress, fom lefde för fina pligter, flikade fine likar, fórlakade rygrers och fåtangans forhet, fôr ar fiona $v$ ânlkapen och lugnet, vifserligen fkulle en tådan teckning fprida et okånds behag fitven i de minft lâttrórda hjertan, och fmåningous formildra lynnet och federne hos et faddant folkflag. Hvad borde vi dả icke vånta af Fórfatare fom Akrifya $i$ en uplyftare tid, för Liflare med lifligare och omare kinflor? Snfkeligt vore, at alle Författare i denna väg kände hela värdet af deras föremåt, och bemódade fig at ernå der.

För at tala om vår tids Roman-Fo̊rfatrare, huru, upfylla de den pligt Sederne och Moralitéten dem ålăgger. Ar det dygdens nch vishetens eller pasfionens Iprâk de tala ? Båra deras Arberen mera varningéns ân fôrfôrelfens ftatmpel? Befinna de huru vådlige det \&r at uprôra känflan, dà det ej fker för dygden, at låna Snillers òfvertalande fórmåga til fkydd eller urffkt för en omoralikk handling? Infe de väl hela vidden af den Akada de med fina Skrifter kunna góra, en fkada få mycket farligare, fom den treffar hjertat och leder utan radddning til forderfvet? - Men det beho̊fdes en farkare penna ån min , at góra deffa Sanningar verkande i våre Romanikrifvares finnen. Må mig blott

## 335

tillâtas några anmárkningar, Då våre Fơrfattare i denna våg nåftan uran undantag valt Kârlekshåndeller til fóremàl fór fina Skrifter, hivilken tórfigtigher bo̊ra de icke bruka? Pł. minne de fig at de fóretagit fig det fvirafte och meft granlaga åmne. Jag vill ej tala om hyad fimaken i derta affeende fordrar; den eld och lifligher fom bôr råda i målningen, aldrig förlvagad, men nek $\mathbf{k i}_{3}$ aldrig ófverdrifven, det naturliga, látıa, behagliga, jâmre det fko̊na, óma och rórande; Ityrka uran våldfamher, vìrma uran brand, fo̊rkjusning utan fôrvillelfe - alla defía, huru tvåra vilkor fór en Fórfatrare. Meñ dermed ej nog. Han fkrifver för Sederne: måtré han aldrig glömma fin pligr. Han mâte faffa dygden vid kârlekens fida; blifve en brottlig låga sldrig under hans hand et medel til forrfórelfe! Må de tårar han utpreflar rinna fồ: en olycklig dygd, en oförrâttad kárlek, en fårad ómhet! Deffa föremâl åro vårdiga hans omforg at framiftalla, vårdiga at rôra hans L.ffare. Men lăt aldrig den laftbare, den ôf. verdådige, den af fin palsion förvillade, låna et fkydd fom dygden nekar och forrnuftet fördômmer. Oofverlemnen forrtvillan, raferier, brottet åt den Tragifka Sång.Gudinnan; fparom målningar för Lålaren fom nog fmårta åkådaren. Men måtte den rena, dygdiga

$$
\mathbf{Y}_{4}
$$

kårieken, tecknad effer Naturen, i alt det behag hon eger, och all den fallher hon gjuter Otver de dơdlige, under hans penfel ro̊ja fit Guddomliga uriprung och fin ràtt til männifkors högfla dyrkan! - Jag har fagt nog: $\min _{\text {ind }}$ onkan Akall fakert gillas af dygdens
vân.

Ånna en anmârkning, Hvarföre inIkrånka Gg inom kârleksfofventyr? Gifves det icke en mânga vackra dygder, Ijufva fôr fammanlefnaden, eller vigtiga fôr Samhîller, hvari kårleken ej blandar fig, fom fôrijisnade emotraga Snillets offer? Vore ej nytuan at fidane Romaner, lafom helt och hâiler Sedolârande, bảde vidffråcktare och vigtigare. En vårdig Medborgare, en i̊del vân, en dygdens allkare hvar han finnes, hvilken fkōn och rórande reckning vore ej des lef. nad? Eller fkulle man, bortford af en flormig pafsion, glo̊mma at den ftilla dygden äfven har et vârde och en tróft, endaft njutbar af den fom fórmåtr legra ofver fig
fjilf?

## Underfôkning om en famn Uplysning

 kan medforra Sedernes fôrderf, ock blifva et hinder for mámijkans vál.
## Uplâf i Sallfkapet $F$. B.

0In vi medgifve, at männifkan ledes af fin büjelfe til fallher, fåfom enda föremålet fôr des verkfamhet; och om denna bójelle icke kan tilfredsft̂̊llas, des åndamå̀ ieke upnås, utan täkra kunkkaper om befkaffenheten och medlen, 保 vifar fig genaft uplysningens nódvändighet $i$ det nogafte fammanhang med mânnikkans vål. - Rảdfrågom i förra lînfeendet vår Natur, Jåtom ofs granka mînnifkan
 niugar til des kȧnnedom, aitid fkole vi finna hånne fyfslofatt med befråmjandet af fit v£1, altid angelägen at göra fit tilfånd få lyckligr, fom hännes fattningsgàfva ftråcker fig, och hånnes krafter kunna utvidga fig* - Kunde vi med fomma offvertygande blick fe hänne aldrar och tider igenom lika lycklig, dà vore hånnes vål blott er riltag utan ófverlággning och kunfkap, då behófde hon ej mer för at hinna fin töråding til fâllhetens njutning, i̊n vilja och verkfamhet; J finnen, M. H., det if endaft med denna tanke vi kunde minfka

## 338

uplysringens nódvåndigher, churu àndock icke bevifa des ikadligher. - Men, ofr det få, hvarfôre beklage vi då få många vârt fîgntes delar, fom lefva i den ràafte okunnigher; hvartơre år Hottentotren fô många grader under Européen, Zelándaren $i$ vårt tycke få vård medömkan, och Eldslanders vandrande flockar olyckligare än fjalfva djuren? Hvarfóre hafva de ej hannit famma lyckligare belågenher fom vi? Bor den verkliga lyckan i Africanka ödemarkerne och Americas 0kogar, inom Vildens bröft, vid der fỏrfta råmärket imellan männifkan och kreaturer? Och fro våra begrepp om lycka, om vårt foretrade, blott en tynvilla hos ofs? Ligger denna fanning förvarad i mánnifkans Narur? Kan den ledas ifrån hånnes fórmögenherer, hånnes låge $i$ det hela, och hânnes lamband med de öfriga tingen? - Hvartil tjåna då deffa âdlare fơrmögenheter hon fått? Hvaril gagnar denna tankekraft, fom äfven då måfte verka, nf̂r hon fkulle ónfka des faknad? Hvarril deita fâllhersbegär, fom med njutningen ókes? Hvartil denna omåtligher i årrå, denna bildningskraft, derta vida omfattande, och denna eld, fom vårmer fórnufrets granßkningar? Nej, M. H. visft âr månnifkan åmnad, at rilvåxa $i$ fallher genom tilvåxr i förfatand; och detua år ju uplysningens fôremål. - Ju mer hännes fôrmögenheter odlas, ju
mer hon rilrager i förftind, ju mer hinnnes begrepp blifva rediga, defto flera utfigter ópnas för hânne, defto klarare infer hou de verkliga brifterna eller behofven, defto ralrikare blifva medlen til vinnande af bånnes mål, defto tákrare hánnes bemódande, och (igenkânnom hår uplysningens verkan) defto mer fórâdlas hon ril fit vâl. - Fôrene vi med denna af mạ̊nifkans Natur och ZŠrmágenheter hemtade fåkra fluttóljd til uplysningens nơdvåndigher, der verkliga behof af kungkaper then måfe vidkânnas, och de brifter häri, fom ándock altid âtfólja, (å ver jag ej nîgon fôr månnifkoyànnen lifitigare ónfkan at göra, ån den fanna uplysningens ftigande i vidd och vifsher; och om vi, M. H., med åtanken af wàra fteg ifrån yuterfta graden af okunnighet, betrakte yåre likars tilfảnd i vaggan och genom åddrarne, jâmnfọre lârfkildta folkfags odling och lage, lamt follje erfarenherens bevis, bemtade från hvilken tid, bvilken ftalloing fom heift, fit vore det en galenkap at nârmare utreda derta behof.

Mânnifken àr ej tilråcklig fôr fig Sją1E. - Om vi i den ftora ki̊djan af tider nich händelfer finne hvar llonlk på det nogafte fammanfogad; om imellan alla vareller i Naturen frr och máfte vara det nogafte famband; om hvar del har inflytelfe pa det hela, och detta helas bibehâllande medfôr àt hvar des
del den mójligafte fullkomlighet! Hvarfore Akulle vi neka denna nódvåndiga ófverensfåmmelfe imellan och inom vårt flogre? Det år ej enfkildt, utan i delarnes förening männifkan hinner fállheren: det of ej i min lilla individuella varelfe jag kånner mig lycklig; Nej , det år i fammanhang med det hela, - Kånfan af mir flăgres inflytelfe pả mig tåfom des del, måtte i den mon verka pà min tilfredsftâllelfe eller ledfnad, fom detta hela eger fullkomligher eller brifter, och jag inom min verkningskrets bidrager vill des beftånd, - Ånnu aldrig kunde månnifkan, fåfom enftakad, affkiljd ifrån fit flagre berraktas lycklig; innu aldrig egde hon utom likars biträde och fo̊rening nog krafter at utvecklà, ftadga och vinna begrepp om fâllhet och kånfla af fâther; - Och, hvad folljer af denna Naturens hushållning inom våre flågte annat, ân der, at dà kunikaper fordras til fo̊rådlande af vårt tilftånd, då deffa icke utan uplysning vinnas, et allmänt behof af uplysning upkommer, och ju högre denna allmånna uplysning fliger, ju närmare den kinnnes, ju mer omfatrande den \& f , defto merfâtres mi̊nnifkan i ftånd at tilvíxa i förâdling til fållher. - Kan hända, hafva en mångd Fórfartare, i anfeende til denna, effer min tanke få oundgängliga, uplysningens egenfkap milstagit fig: och, ikulle jag văl òfverfkrida
fanningens gråns, om jag påftår, at aifven de förfte Auctorer, allmånt ârkånda fnillen, genom fórmycken infkrânkning fkadat fina eljeft ypperliga arbeten. Ofra hafva de ferr faken blott på en fida, och ifrån en enda fynpunkt: de hafva fattat viffa begrepp, drifvit dem til all mójlig högd; men ej utvidgar dem til alla de îmnen, for deri borde ingå; derigenom har en mångd af olika fyftemer upkommit, fom dock alla, fá lánge tingens Natur ár enahanda, des orfaker ocht páfôljder i lika fôrhållande, nödvảndigt fkulle blifva de famma. - Hade man alrid ifrån mánnikkans förening i det hela, ifrån delarnes oundgångeliga behof af hvarandra, ifrån kinflan af fin varelfe och fit tiltaind ofkiljogtige ifrån andras, befte̊mt uplysningens grånser, utletat des nódvåndiga egenfkaper, och urftakat des fortgång; knappaft fkulle då någon fkiljagtigher i tankar hafva upkommit. Man hade dă funnit viffa grundbegrepp, viffa allmånna fanningar, icke fór den individuella månnifkan enfkildr, utan gemenlamma for alla, fòr det hela; för månnikkan fåfom beftående of et helt flagute eller famfund, fór månnifkan asfocierad med likar. - Det år hăr uplysningens åtgerd ikulle börjat; det år ifrån denna lynpunkt hon då blifvit fatrad, faftfalld och utvidgad; der år, med bibehållande af detta ógnamårke, hon blifyit ut-

## 342

fråckt i alla des grenar til alla de fôremâl, fom hon kuide och borde omfatra.

Môjligheren af en fådan allmân uplysning exifterar, få långe mânnifkor entige fin Natur ega en gemenfam fattningsgåfva, fom upråcker, granfkar och emottager, och en verkfamher, fom tillâmpar och verkfåller atlmánt giltiga fanningar. - I et Samhâlle af månnifkor, dår n̂âgre måfte vara ledare och andre handledde, fprider fig de fôrres ljus, deras tånkefátt och grundfatfer til de fednare; men blifva icke allmånt godkända ech antagna, utan fà vida deras billighet och nytta infes. I vidrigt tall fkall egenkåleken finna medel, ar, pả der allmatnna och gemenfamma båftas bekoftnad, upfo̊ra en byggnad fôr fit väl, om icke ledande til ändamåler, dock fmickrande med hopp deraf, och nódvândig, få långe delade tankar, delade inreresten och olika utigter råda. - Igenkånnom harr uplysningens hinder, den har dz ej fâfom fit hufvudmâl omfatrat de fórfta allmånna fanningar tillämpliga fôr alla, nödvåndiga för alla, nch gillade af alla. - Igenkânnom Ifven hâr de befarade olfgenhererna af en figande uplysning, och varom ófvertygade: de fikola ej exiftera, få lange des medfơrda jus framvifar föremà! vigriga, no̊diga, antagliga och tilfredsftallande fôr alla, - Medgifvotn, at $i$ et Land finas flere lârde Mân;
medgifvom, at verenifkaperne dår ftigit til den márkligafte högd; men befinnom tillika, as derta är icke mângdens uran no̊gre enfkildes lott: Akole vi dà kalla detra Land uplyft? Efter min tanke, visft icke. - Mâte icke af er fädant uplysningens tilfånà nödvändigt follja en Atridigher $i$ tankar och fôrefillningen om medlen til eger wal, egna och fridiga affigter, olika verkningar, olika pâfóljder ? Och fkulle nånfin den byggnad blifva fullkomnad, àminftone til egarens fordel och nôje, dâr ibland en maingd byggningsmän, hvar och en foljer fin egen plan och nytrjar otika byggnadsart? - Men fôreftallom ofs et Land, det ljufers facklo fâtr allmånt fpridz fina vålgörande fràlar, dâr, om icke alle, àtminftone mångden känner der helas, jog menar, lamfunders gemenfamma och offridiga râtt til $\delta$ kad fallher, och fin deri lika heligt förvarad, (âfom en del af detta hela; kånner, at dår icke allminnt vill lagges ril grunds blir enfkildt blott et blândverk, fom, med hopp om verklighet, låmnar romher; ki̊nner, at af gemenfamma râtrigheter alftros gemenlamma pligter, at uran de fednares i rakt tagande kunna icke de fôrra vårdas; ja, at uran verkfamhere och utôfning af denna kunfkap, ingen förâdling i mânnikkans rilfånd kan vinnas ; dăr deffa grundfanningar genom bibrage kun\&kap medfört ófvertygelfe, och genome of-
vertygelie verklamher; dår byggnaden af o. taliga, men med en och famma handlfggning, upfôres; med hvad fkål kunne vi icke kalla detta Land uplyft, och huru fnabba blifva des fteg til fórådling?

Ar dettra den fanna uplysningens föremåt och befkaffenher? Âr det på denna grundval hon måfte bórja fin byggnad? Och fkall hon derifrån fprida fig ril alla de delar, de åmnen och fôremål hon kan omfatta: jag frigar då: kan en fàdan uplysning medfôra federnas förfall och hindra månnifkans vål? Jag fkulle fôr mycker tro̊tra edert redan prófvade tolamod, M. H., om jag vidlyftigr viLade orimligheren af et fadant påtaiende. Ledes månnifkan genom kånflan af fit behof efrer fallher; fir fjalfva denna känfla bevekande fkäler fôr hånne at inliemro kunfkaper; blifva deffia kunfkaper i inter annat affeende râtt tilfredstâllande, ân lå vida de bidraga til hånnes enda fôremål, fallbeten; eger hon formåga at genom jåmnfôrelfe af fakers och fanningars egenfkaper, verkningar och pafoljjder komma til ofvertygelfe om det râtra, det allmånt och verkligr nyttiga; är detra förädling hos hänne, och igenfinne vi hári uplysningens fôremål; huru vill man då göra den fkadande fôr federne och hinderlig för männikkans vâl? - Det âr fant;

## 345

of den $\mathbb{K k}$ nafte blomma kan hemtas det meft dódande gift: men jag har vifar, at denna fanning hitlempad, endaft då mójligen fkall ega rum, nâr uplysningen icke finnes, åtminftone icke fann uplysning. - Antingen måfte mảnnifkans begår efter fêllher vara et inter, och alla tiders erfarenher hårom falfk, eller mâfte hon med kunfkap om der râtta åfven fôkâ fin fôrâdling i det fanna och râtta: antingen måfte feder och dygd vara ftridande mot detta hånnes begår, eller måfe uplysaingen omarma dem fåfom fina meft hyllade barn. Och hilka åro vå de medel, hvaraf hon fkall berjåna fig til månnifkans förådlande om icke juft defla? Med uplysningens ftigande akola ock deffa renas, ftiga och mogna: ja, det âr uplysningen, fom fkall med öfvertygelfens fyrka leda dem til verkfamhet i våra begår.

Om vi med denna lagda grundritning af uplysningens befkaffenher och inflyrelfe jämnfóre deffa fi̊ högt prifade tider, deffa konfternes och verenikapernes gynnade Epoker i Grekland och Rom; jag frukrar icke at dermed fórfvaga ftyrkan af mina upgifter. - I allmånhet har man, (vi maifte medgifva det) i fina målningar of defla tider gåte til ytterlighet. Man har ej funnit grånser 11. Haft.

346
fo̊r fina laffqvåden, då, til exempel, fraga varit om förfta tiderne af Roms Republikanfka forrfattaing; man har upho̊jt Romerika Caracteren med all bildningens ftyrka, Det är fant, utan morfägelle måfe vi, åtminftone vid förfa pàleender, beundra flera drag deraf; vi kunne ej utan ofo̊rrâtt neka flere flore Mån et fôrtjånt låf; men en Tafla fkulle med der famma, fullkomligt enlig med fanningen, kunna framffrtras, åtminftone if fånd at hos ofs quáfva enthoufiasmen, kanIke ändra våra ofta fór haftigt fattade tankar, - Af några hjeltars ftorverk, några medborgerliga dygder, ftyckevis anförda och uran granfkning antagna, har man gjort en allmån flurlats; af krigifka bedrifter, of tapperhet oftaft årfo̊ljd of grymher, alrid af ókad inkrâkrningslyftnad har man upfta. plat famfunds-dygder; och befinnar ej, ar juft under det famma faknas det, fom utgór er famfunds enda vål: enigher byggd på kånflan af allmånt vâl : ja, man har prilat deras gerningar fafom dygder, utan at tånka efter källan til deras uprinnelfe, - Romerfke Senaten i fin hęriklyftnad och forrtryck; Folket altid lf̂trö̈rdt, alrid oroligt, bögdt fôr upror, otåligt och knorrande, folkhöfdingarne mindre angelågne om folkets val, ifa mone, at med oenighet mellan ftảnden ftado ga fin magr: - icke framvifar demna teckning
et folk, ftadgadt i dygder och kårlek til F \& derneslander, icke fynes hår den medborgerliga ande, fom vi hos dem ta mycker prife. Medgifvom fnarare, at deras fà kallade dygder voro en följd af deras ftällning, icke af fri och granfkad ófverlággning. - Men det fir i fynnerher i jämnfórelien imellan deffa och de fâ kallade uplyita tiderna, famt våra nàrvarande, man varit mindre noggrann, tillåtit fig luftlprång och, kankke, nog fynbart fårat billigheten, - Kan hšnda, fkulle man, M. H., med mera grankning, i dem finna lika forverk, fom i de förra, kan hånda Akulle man i deffas klandrade fel igenfinna er nódvåndigt ondr, åtföljande famhällens förbåtrrade fkick, och den upgående men înnu ej verkliga och ftadgade uplysningens verkan. - Desutom; hvilken anledning hafve vi, at få mycker prila deffa riders uplysning? Greklands vife, huru ftridige voro de icke i fina tänkefâtr? Hvilken inflyrelfe fkulle deras invecklade och olika föreftállningsfát hafva til en allmån uplysning? Huru vida bidrog deffa folkflagens författningar, och framfór alr Religionen, at grunda rena begrepp och verkfamma beflut til fo̊rådling och fórbăttring? De fria konfterne, huru litet yrkade de den famma? Och hvartil berjånre fniller Gg af fin ftyrka? Hyad bruk gjorde kun$Z_{2}$

1kaps-idkaren of fina infigter? Monne icke at vinna anfeende, at tilfkanfa fig de fórfta åmberen, at lyfa på det allmánnas bekoftnad, at vinna egna affigter, at ânnu djupare fôtva et redan fofvande folk? I denna egenfkap framtråder en Pericles, Alcibiades, Sulpitius, Antonius med flere, at med våtaligherens ftyrka leda fina landsmån, icke til kännedomen af fina verkliga fördelar, utan til beflut, enliga med talarens ónfkan, ehuru ftridande mot deras egen fördel och nytta, Vi neke icke fo̊rrjånften åt en Cicero, men monne han altid hånfórdes af det enda och ftora föremålet, allmånt vål? - Vi milstage ofs om vi anfe defla tider fafom de meft uplyfta, och de dem àtfóljande lafter, det di rådande federnas fórderf, yppigherens ytterlighet och den oinfkrånkta bêjelfen fôr vekliga nöjen, fåfom uplysningens påfóljder ; da deremor uplysningen endaft var den, fom deri Ikulle kunna fórefkrifva grånser; men vi fólje fanningen om vi påtå, at de kunnigare anvånde fina infigrer, och de magtegande fin inflyrelle til vinnande af egna fórdelar, altid ftridande mor mångdens lanna vål. Och hyad annat medförde Greklands fall? Hvad annar verkade til Roms aftagande anfeende och undergång? -

Med våra tiders vunna hógre ljus har man åtven trode fig finna et allmannare ie-
dernas förfall. Skulle jag vål beho̊fva til våderlâggning af den herifrån ledda flutfo̊ljd behófva andra fkál, ån dem, fom redan af uplysningens natur ech fanna befkaffenhet åro tagna och anforda; och igenkänne vi icke hầr en ofta yutrad obillig bójelfe, at på de nyares bekoftnad uphója forn̊lldern? Vore dả deffa aldre tider utan fel, fel grundade i allmånna rånkelárten och gynnade of okunnigheten? Voro deffa fel mindre fynbara ain vi̊ra tiders; och vifar icke erfarenheren, at lângre kunde ej, med deras underhållande, famfund ega beftand, ån föremål gåfvos fờ den rådande bo̊jelfen; hårdhet i tankar och känflor, en deraf verkad grymher och dermed fórenad inkråkeningslyftnad. - Lemnom, at våra tider hafva ftora fel , allmånna brifter; och at federne visft icke ega den renhet vi önfke. Medgifvom at detta har folje uplysningens upkomft men låtom ofs icke glömma det verkliga goda hon medfört. Utan tvifvel åro tånkefôtten mera fórådlade, fammanlefnaden mera lått, hårdheren mildrad, renare begrepp om månnifkans fanna vårde och beftåmmelfe allmånnare rådande. Såkert har nu den lidande månfklighetens fak, den trampade medbroderns râtt, lifligare vunnit vârt deltagande. Den fynpunkt från hvilken man hårledt månnifkans rätt i fo̊rening $Z_{3}$

## 350

med fina likars, år finnu denna fynpunkt den famma, och vet man ännu intet annat vårde hos hånne ån ftyrkan? - Viffa nódvăndiga påfôljder af denna fo̊råndring måfte vifa fig, fel och brifter, જfven i federna, fkola upkomma, men deffa måfe med uplysningens allmânnare ftigande fôrfvinna, Glómmom icke, at det år endaft uplysningen, fom, då den vifar hvari månnifkans fanna vål beftàr, àfven enfam kan ftadga hånne på dygdens våg och quàfva pasfionernas valdfamher. Vördom, M. H. det ljus fom ibland of upgått; minkom ej med falka tilmålen des vârde; o̊nkom des fortgång och vålfignom hvar tilvåx det vinner i renhet och fôrådling. Hvilken fågnande tanke fôr månnifkovånnen! Hvilken glad belo̊ning fơr den arbetande's mo̊da, hvilker kraftigr medel i deh kunniges, i Lârdomsidkarens hand, at bidraga til fả orâkneligt många fine brôders val!

Om Smaken $i$ de vackra konfierne, des upkomft och fôraindringar *).

Smaken i de vackra konfterne har haft fin barndom, fin tilväxt, fina fóraindringar i verlden ; och des Hiftoria trån ena tiden til den andra, vilar ofs des natur och reglorna för den famina.

Det var en tid dà månnifkorna, endaft fyiselfatte med omforgen af deras lifs bergning och forlvar, blott voro arbetare eller ftridsmån. Utan Lagar, uran Fred, utan Seder, voro deras Samhăllen icke annat ån fammangaddningar. Det var ej i deffa oroliga och mórka tider man fåg de vackra konfterne upkomma. Deras befkaffenher utvifar nogfamt at de firo ymnigherens och fredens, barn,

Då man tro̊tunade at fkada hvarandre, och fedan man, lård af en bedrōflig erfarenhet at endaft dygden och rittvilan kunna god. ra männifkonågtet lyckligt, börjat njuta befkydd af Lagar, var glådjen den fôrfte Z 4
") ©fverfatt ur Able Battenx's bekanta Arbete: Principes de la Litterature.
kånla fom ingo̊ts i hjertar. Man ófverlemnade fig til de nöjen fom ofkulden bjuder. Sången och Dansen blefvo de forffa utrryck at kånfan: och flutligen gåfvo Jedigheten, behofvet, tilfâllet, flundom blotra håndelfen, anledning til de ófrige konfterne och ópnade deras bana.

Sedan månnifkorna genom Samhállslefnaden hunnit något afkl̊da fig fin fórra grofhet, då de bórjade finna vårdet af fórfảnder framfóre kroppens egenkaper, upfted utan tvifvel någon undransvärd Man, begåfvad med et ovanligt Saille, fom kaftade o̊gonen på naturen. Han beundrade denna förrreffliga ordning, fórenad med en ouphürlig omvéxlings den få rigriga ófverensftåmmelfen af medlen med indamalet, af delarne med det hela, of orlakerne med verkningarne. Han fann, at naturen var enkel i fina utvägar, men utan enformigher; rik i fina prydnader, men utan konftlad granlåt; ordentlig i fina planer, med ymniga tilgångar, men utan at vifa någon móda i verkfälligheren of fina reglor. Han márkre der, kanfke utan at derom fatta et nog tydligt begrep; men denna kånfla var tilrécklig at ledlaga honom i der allmannafte, och at bereda honom til en nårmare kånne. dom.

Efter at hafva betraktat naturen, vånde han fin upmårkfamher på fig fấlf, Han fanh
at han egde en medfôdd fmak för de fôr. hàllanden han uptrickr; at de hade behagligt verkat $\mathrm{p}^{2}$ hans finne, Han infåg, at den ordning, växling, o̊fverensttimmelfe, fom vifade fig få intagande i naturens arbeten, icke blott tjånade at hơja vår tanke til begreppet af et hogre våfende; men at de aitven kunde anfes fåfom reglor fôr vårt upforrande, och anvândas til nytua fôr månflaliga lammanlefnaden.

Det var dá, fôr at raftreligen uttrycka fig, fom konfterne utgingo ur naturen. Anda dertils hade deras grundreglor varit blandade och 隹ridda fafom iet chaos. Man hade fórr knapt igenki̊nt dem utan af blott formodan, eller áfven af en flags inftinct. Man bórjade dả at uptácka några grunder. Man giorde några fórfôk fom tjånade til de förfta urkaft. Det var redan mycket; det var icke látt at finna der, hvarom man under fjâlfva fôkander ej egde något ftadigt begrepp. Hivem fkulle hafva trodt, at fkuggan af en kropp, recknad med et enkelt drag, kunnat gifva anledning til en tafla af Apelles, at nâgra oarticulerade ljud kunnat gifva uphof àt Muliquen, fådan fom vi fór det nårvarande kånne den? Ofvergången âr ftor. Våre fâder, på huru många onyttiga, ofta från Z. 5
måler afledande banor ftrsfvade de icke? Hvilka mislyckade förerag, fâfânga underfôkningar, fo̊rí̂́k utan framgång? Vi njute frukten af deras arberen, och i ftâllet fôr erkảnfls gifve vi dem vårt fôrakt.

Konfterne i fin uprinnelfe voro fom măbnifkorne. De behófde på nytt formeras genom en flags upfoftran. De kommo ur barbariet: det var en imitation, det for fant, men en ofmaklig imitation, tagen ur fjalfva den oforradlade naturen. All konft beftod $i$ at fơreftalla det man fảg och det man kånde. Man forrfod ej ar vålja. Oredan rådde i planen, ftridighet eller enformighet i delarne, ytrerlighet, orimlighet, grofher i prydnader ne, Det var materialier, fnarare 8̊n en byggnad. Likvål imiterade man,

Grekerne begåfvade med lyckligt Snille fattade afndteligen med mera rigtigher de hufvudfakliga och egentliga dragen af den vackra naturen; och fôrftodo tydligt at det ej var nog at imitera faker, utan \&̊fven at vålja dem. Före dem hade konftens alfter icke förtjânt någon upmârklamhet, utom i anfeende til matsans elter fo̊retagers ofantligher. Det var Titanernes Arbeten. Men de mer uplyfte och fórfinade Grekerne funno at det var vackrare at intaga finnet, ifn at fôrvåne

- ller förblånda ógar, De dómde at enheten, vâxlingen, òfverensftåmmelfen borde vara grunderne fór alla konfter ; och på denna tå vackra och rigriga grund, fom tâ väl inftamde med kânflans och fmakens Lagar, fåg man hos dem duken emorraga naturens färgor, elfenbenet och marmorn lifvas under Bildhuggarens hand. Mufiquen, Skaldekonften, Vältaligheten och Byggningskonften framvitade fifven underverk. Och fom begreppet of fullkomligberen, gemenfamt for alla konfter, ftadgade fig i detta lyckliga ridehvarf; hade man nåftan på en gång mäfterftycken af alla flag, hvilka fedan tjänade til mönfter fór alla odlade Nationer. Derra var konftersnes forfta triumph.

Rom blef Athéns lårjunge. Der kånde alla Greklands måfterverk. Det imiterade dem: och rilvann fig afven fô mycken aktning forr Smaken i fina Arbeten, fom det gort fig fruktadt genom fina vapen. Alla folkflag lemnade dem fit bifall, och derta bifall utvifade, at Grekerne fom blifvir imirerade af Romarne, voro förtreffliga mönfter; at deras reglor endaft voro tagna ur Naturen.

[^0] lyckor. Blott en fvag gnifta var ofrig af dem, hvilken likvål då och då uplågade, och tilkännagaf at det endaft felades den ámne ar itánds. Tilfäller vifade fig. Konfterne fôrvifte ifràn Confantinopel, kommo ar fôka en tilflykt i Italien: man uplifvade dår Hoxatii, Virgilii och Ciceros ande. Man gick at leta ända ner i grafvarne, fom hade tjânt til friftad for Målare och Bildhuggare konfternes alfter. Snart âterfyntes fornåldern, med alla ungdomens behag. Hon intog alla hjertan: man igenkånde naruren. Man upfókre då de gamle: hos dem fann man rego lor faftetalda, grunder utredda, exempel frainfatta. Forntiden blef for of det fom Naturen hade varit för de gamle. Man fảg Italienfke och Franke Konftnảrer, fom icke uphërt at arbera under derta mo̊rker, fórbăttra fina arbeten efter doffa ftora mónfter. De Lärde infkrânka det ófverflo̊diga, fylla tomheterne, váxla, teekna ordentligt, på rátta ftållet fâtra fårgorne, och måla med urkiljning. Smaken återftäldes efter hand: man uptáckte dagligen nya fteg til fullkomligheren. (Ty det var lätt at vara ny utan at blifva onaturlig). Snart mångdubblade allmånna beundran talangerne: tåflingen eldade dem; máfterftycken framkommo offver alt i Frankrike och Italien, Åndteligen har Smaken
nått den högd hvartil deffa Nationer kunde bringå den. - Skulle det vål vara Akadlige at àtervånda, och gå tilbaka til den punkt hvarifrån man bo̊rjat?

Om det få âr, fkall man taga en annan, väg: konfterne hafva upkommit och ftigit til fullkomlighet, dả de nârmat fig til $\mathrm{Na}-$ zuren; de gå at fơrfkåmmas och förlora fig då de vilja ófvertreffa hånne. Då arbeten under en vils tid egt en lika grad of behag och fullkomligher, och tycket fór de vackrafte faker aftager genom vanan at fe och Känna dem, anlitar man en ny konft for at återlifva der, Man belaftar Naturen, man gór den grann, och pryder den med en fallk fôrfining; man anvånder det invecklade, det obegripliga, eller det onyttiga, med et ord det tilgjorda, fom âr den mot grofheten fridande yuterligheten; men en ytrerlighet hvarifrån man fvårare återkommer, emedan Konftnärerne beundra hvarandre i fjalffva fina fel. Pả detta fât fo̊rderfvas fmaken och de vackra konfterne dà de fkilja fig ifrån naturen.

Det var altid genom dem man kallar Imà Snillen, *) lom deras fôrfall bo̊rjade. De medfo̊rde för konfterne en fto̊rre olycka
*) Beaux Efprits.

In Gótherne, hvilka endaft fullbordade det fom blifvit begynt af Plinierne och Seneca, ocb alle de fom velar imitera dem. Franfo. ferne hafva upnått konfternes högd: ega de v\&́l nog kraftiga medel at hindra deras forfall? Efterdo̊met af et fmå-fnille år lyfande och forrledande, få mycket mer fom det til âfventyrs är der lättafte at fôlja.
A.

Om Periodika Skrifter och fournaler. of MERCIER *).

Crritiquen, figer Querlon, är icke en konft at gifva Imädelien åmnen at fkratta och roa fig àt: et lâtrfinnigr, ufelt och fóraktligt fôretag, hyartil endaft fordras ar hafva năgon bojelfe for : Satiren, mycket fjalf fo̊ro troende och någor liter quickher. Den fórnufriga allmánheren fôrbehåller fig râtrighe. ren at dömma grankaren; och om Critiquen å̀r orâttvis eller falik, râtrar fig det förakt, fom derföre drabbar granikaren, efter det begrep om ófverl\&gsenher han tynes vilja gif, ya om fig.
2) Bonnet de Nuit, T, 4, P. 147.

Granfkaren i vàra tider är en aldeles yrelig Man, fom icke ftadnar vid nagon underfókniag, fom ej går til grunden med niagot, fom tecknar med fora drag, fom fâller fit omdóme efter et enda exempel. Om han mifstager fig, om han ej offvertånker hvad han påtår, âr honom lika; et epigram eller en farcasme tjanar honom i fâller for bevis.

Det fo̊rhåller fig med Critiquen fom med Medicinen; Lôkarekonften âr nyttig, men Lâkaren êr ofra 1kadlig; på famma fâte if Critiquen gagnelig, men granfkaren if ofta okunnig, envis, afundfjuk, partifk, belackare til fit yrke; han fórftår endaft at fmå* da eller bero̊mma et arbere i des delar, han fffter fig vid oberydliga fel, eller floffar li̊ford på några rader af förtjånft; han ftadnar vid blotra bifaker, det fora eller det nya i planen undflyr honom. Låt hȧnne dà vifa fig, denna Critique fom anvi̊ndes fór at parodiera Roufseau, men utan Parodiften, Jag. har láft mycker, men ànnu har jag ej kunnat finna en aldeles förkaftlig Bok; man be: klagar fig öfver myckenheren af Bócker; ef. ser min tanke behöfver man innu flera, Di man läft rolf fidor kan man dömma om en Bok. Om den felar mor fir åndamå, undervilar den áfven ibland, lika fom de på hafe ver fórolyckade fkeppen varna de fjơfarande

360
för klipporna, Vi hafve haft fore Författare, och, jag fagger det igen, icke en enda god grankare. Nâftan alle deffe olycklige Journalifter, dómde at fkrifva tidtals, fkrifva bara ord, och huru fkulle de kunna Ikrifva faker?

De likna alle, mer eller mindre, den Ringaren, fom, dả han hörde åtkillige Sockneboar med várma omtala en nyis hållen vacker Predikan, fkyndade fig in i Samlingen och ropade med en ho̊gvigtig fâfånga: aldeles, aldeles, mine Herrar, des ar jag fom bar fingt til Predikan!

En lîrd Man fom talar mycket om fig 1jålf, gör fine âhórare ledsne, och då han vill låta fórfta ar han âr öfver andra, upbjuder han den retade egenkårleken at quafla et få öfverdrifver hógmod; denne Författare fruktar dà at man ej fkall infe hela hans förrjånf: men hvarfóre angriper han andras? Tror han väl at man fkall hógakta hans Skrifter, då han fmådar andre Fórfattares; hans medtáflare eller mâftare? Eller fmickrar han fig vål dermed, at då han do̊mmer om fine motfåndare, man fkall hafva den artigheren at faga ingenting om hans egna alfter.

STOCKHOLM,
Tryckt hos Bokhandlaren JOH, DAHL, 1797.

# JO UR $\mathbb{N}$ A L fór 

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

 <br> <br> SEDERNE.}

UTGIFVEN AF
SÂLLSKAPET E. $B$.
TOLFTE HAFTET.

## Dygden.

13
á den mörka fig fom leder genom lifvets öknar fram, hvad vârt öga ljus bereder? Hvar är hoppets fökta hamn?
Dygd! Allena din förmága kan ât lifvet ge behag; ljuf uti des glada dag och en tilflykt $i$ des plága.

Svaghet, irring, nöd ofs följer här pâ denna jämmerns ffrảt; Sanningen fig ofta döljer; Laften fmyger i förfăt!
18 Haft.
A a

Men af dygdens Ijufva värma eldas opp de dödlige, och utaf fin Skapare visheten och flyrkan härma.
I vår yra ungdoms vår flygtige vi nöjet föka; finna blott i hjertat fâr; våra brott och qual föröka.
Dyden lif ăt nöjet ger, quäfver ledsnan, oron jagar, och för nödens fon fom klagar ân i hoppets blickar ler.
Lyckans bana, hvilken våda den at vandra, fer du det? Hännes Vänner dig förràda; afund följer dina fjat.
Men med Dygden dig beväpna; lyd dit kall, och tvinga ân fallande förtryckaren at din ftorhet fe och häpna!
Snillets' Son med driftig flygt fig til rygtets ära höjer;
fmädad, hatad, glömd och tryckt fnart des orättvifa röjer.
Dygden honom blott fkall gifva mod, at lida fmädelfen, ljus, at finna Sanningen, kraft, at villorna fördrifva.


[^0]:    2. Revolutioner intreffade i verlden. Euopa öfverivâmmades af barbarer; konfterrie
