Utan tröft och utan hopp, mödans och bekymrens bana träder här de osles tropp, glömd utaf föraktets vana. Men en ftjerna ännu fprider ljus och mod til uslingen! Dygden, är din bäfta Vän, Dödlige, fom glöms och lider!

I min fillhets fkugga gömd lângt frân verldens foj och dãrar, kanfke hatad, kanfke glömd, torkar dygden mina tàrar; modar opp min forgsna fjäl, lär mig godt ât alla göra, offörd illkna tadlet höra, men om andra döma väl.

Himlens gåfva, Mänfkans lycka, Helga Dygd! hvad Du är Akön! Mả Du ej, förtörnad rycka frản vảr jord din ljufva lön! Ve det bröft fom Dig ej äger, rof för olyckor och brott!
Men din enda anblick blott alla plâgor öfverväger.

## Aa 2

## On Sederne i allmánhet.

## Öfverfättning ur Confiderations fur les

 Meurs de ce Siccle, af Duclos.Innan vi börje tala om Sederne, ät nödigt at vi fafffälle de färfildta begrepp hvarunder man betraktar detta ord; jag fäger begrepp, ty faffän dettâ ord ej eger något anndt af lika betydelfe, kan det dock ta. gas i flera meningar.

Sederne, $i$ affeende pã en enfkild per fon och des lefnad, aro icke annat än utöfningen af de moralifka dygderne, eller ock et oordentligt upförande, alt fom man tager ordet i en god eller illak mening. Man fer faledes, at federne kunha \{kilja fig frấn Moralen, fom borde vara deras mönfter, och de göra det verkligen altför ofta. De goda Sederne äro at anfe för den practilka delen af Moralen.

I hänfeende til en Nation förfiãr man med Seder, des vanor och bruk; icke de, fom, likgiltiga i fig fjälfva, äro underkaftade modets nycker; utan de fom inflyta på fättat at tänka, känna och verka,
eller fom deraf bero. Det är under denna fynpunkt jag betraktar Sederne.

Sãdana underfökningar äro icke helt och hâllet Speculativa. Man Ikulle kunna förefälla fig det, i anledning af de Skrifter i Moralen, hvari man börjar med at betrakta männifkan, fâfom en bảde ufel och förderfvad varelfe, fom ej kan frambringa något aktningsvärdt och ädelt. Denna lära är äfven fà fallik fom farlig. Männifkorna äro lika fkickliga för det goda fom för det onda; de kunna förbättras, emedan de kunna ändra fig; i annat fall, hvarföre undervifa dem? Hvarföre ftraffa, hvarföre belöna dem? Men för at ega rättighet at beffraffa, och vara i tilfằnd at förbättra männikkor, mâfte man vara mänfklighetens vän, vifa fig rättvis emot dem utan hârdhet, och god utan fvaghet.

Männifkorna äro, fäger man, intagne af egenkärlek, och rảdfräga $i$ alt fit upförande fin enfkilda fördel. Läggom detta til grund. Deffa böjelfer äro icke i fig fjälfva fördömliga, de blifva goda eller illaka efter de olika verkningar de frambringa. Det förhâller fig dermed fom med växternes faft; man bör ej döma om den förrän frukten vifar fig. Hvad blefve faramanlefnaden, om man beröfvade den

## 366

 deffa drif-fijädrar, om man derifrån förvifade pasfionerne? Lärom männikkorne at älka hvarandra inbördes, bevifom nödvändigheten deraf för deras fällhet. Man bör föka öfvertyga dem, at bâde deras ära och deras fanna fördel endaft vinnes genom utöfningen af deras fkyldigheter. Dả man föker nedfätta deras Naturs värde, bedrager man dem, och gör dem olyckliga; det förnedrande begrepp man ger dem om fig fjälfva, gör at de kunna blifva brottllige, utan at rodna deröfver. För at förbättra dem behöfver man endaft uplyfa dem; brottet är altid en verkan af et origtigt begrepp.Se här alt det Vetenfkapliga i Moralen, en Vetenfkap ännu vigtigare, och äfven fâ fäker, fom de hvilka fföda fig pả demonfrationer. Sả fnart en Samfundslefnad är uprättad, mâfte där finnas en Sedolära och allmänt giltiga reglor för upförandet. Vi hafve pligter emot alla dem fom ega nảgra mot ofs, och vâr förbindelfe är den famma, ehuru olika deffa fkyldigheter jämnförelfevis til hvarandra ock mâ vara. Denna grundfats är äfven fâ fäker i Moralen, fom det är en Sanning i Geometrien, at alla linierne $i$ en cirkel äro lika fora och förena fig i famma punkt.

Det ankommer dâ pả at underröka männifkors Ikyldigheter och deras afvikelfer derifrản; men denna underfökning bör hafva affeende pâ allmänna Sederne, eller på dem fom äro rádande i färfkildta ftảnd i Samfundet, ej pả en/kilda männifkors Seder: man fkall framftälla hela taflor och ej portraiter; detta är den förnämfta Ikilnaden imellan Sedoläran och Satiren.

Folkflagen hafva likfom enfkilda männifkor fina olika caracterer, med den fkilnad, at en männifkas färkilda Seder kunna vara följder af des caracter, men utgöra den icke nödvändigt; dâ deremot en Nations Seder egentligen tildana Natio-nal-Caracteren.

Hos de meft vilda Folkflagen föröfvas de flefta brott: en Nations barndom är icke des ofkyldiga âlder. Det är oordningens ytterlighet fom ger förfta begreppet om lagars nödvändighet; man făr tilflerifva dem ât behofvet, ofta ảt brottet, fällan åt förutfeendet.

De meft förfinade Folkflagen äro ej derföre de dygdigafte. Rena och alfvarfamma Seder treffar man endaft hos de NatioA 4

## 368

ner fom emottagit förnuftets och moralitetens odling, och icke ännu mifsbrakat fin uplysning til fit förderf. Deffa hyffade Nationer ega företräde framför de förfinade. Hos de vilda Nationerne böra Lagarne tilfkapa Sederne; ibland höffade FolkIlag förbättras Lagarne af Sederne, och ftundom kunna de fättas $i$ deras fälle; en falfk förfining gör dem fnart glömda och föraktade. Det Samhälle fkulle vara det lyckligaffe, där dygden icke vore någon förtjänit. Dả hon börjar at göra någon upmärkfamhet, hafva Sederne redan förlo rat fin renhet, och om hon blir anfedd för Iöjlig har förderfvet hunnit fin högd.

Et ganfka interefsant ämne vore underfökningen af Folkflagens olika lynnen, och de Phyfifka och Moralifka orfakerna til deffa olikheter: men det vore omöjligt at företaga detta arbete, utan at lika noga känna de Folkflag, imellan hvilka man ville anftälla jämnförelfe, och man undginge fvårligen at blifva mifstänkt för partifk. het. I öfrigt är kännedomen af de männifkor med hvilka vi mâfte lefva, i fynnerhet ofs nyttig.

## Om de Lârde och deras fórlorade

 anfeende.Ivår tid röjes en näftan allmän vedervilja och affmak för Lärdom. Man väljer heldre hvad lefnadsfätt fom helff, än Lârdomsyrket, likafum man fruktade at genom et fâdant val blifva löjlig och föraktlig i verldens ögon. Den liilla âterfod af aktning de Lärde hittils, under alla de fednare förändringarne i Vetenfkapernes rike, bibehâllit, fynes äfven nu förfvinna, och fjälfve Vetenfkapernes idkare finna fig nu mera föga fmickrade af den Titel, fom i förra tider utgiorde högden af deras ära och mâlet för alla deras arbeten: den af Larde Man.

Sã myeket har fördomen kunnat vera ka; fâ lângt har en den aktningsvärdafte Clafs i Samhället blifyit nedfatt under des värde. Men fmickrom ofs tikvàl med det hopp, at denna fördom emot de Lärde, och emot den fà kallade Lärdomen, icke fräcker fig til fjälfva vetenfkaperne. Deras nödvändighet lär aldrig kunna fättas i frăga minft $i$ en tid fom älkar och gynnar uplysningen. Men det gifves en method, A a 5

## 370

at afhandla hvar och en Vetenfkap på et oredigt, otydligt, pedantifkt och onyttigt fätt, at raifonnera utan ändamål och göra reglor utan tillämpning, at fmida fyftemer och termer, compilera och commentera, repetera och confundera, och, med all den torrhet, tröghet och obehag fom ämnet möjligen kan medgifva, framfälla och uttrycka fina tankar. Man nöjer fig ej med at gäcka Läfarens förfând, man vill äfven fära hans fmak. Se här ungefärligen våre Lärdes fätt at Ikrifva. Kunne vi dả väl fäga at allmänheten gör dem orätt? Och om den i nảgot gör dem orätt, monne det ej är deri i fynnerhet at hon kallar dem Lärde?

De Lärde torde fâledes hafva at tacka fig fjälfve för det mifsöde fom treffat dem, de mindre fördelagtiga begrepp man gör fig om dem. De glömma den oundvikliga förändring ombytta tider och tänkefätt mâfte verka i deras arbeten. De vilja ännu-prâla med infigter, fom för längre tid tilbaka uphört at aktas, och förfägta fyffemer fom längefedan ramlat. Denna fâfänga ära blir dem ofta vâdlig. De reta emot fig de verkligen Lärde, de ràka i ftrid med öfverlägsna Snillen, deras fatfer ömfom beftridas och fôrlöjligas, och
deras perfoner fá olyckligtvis ofta dela deras Skrifters äde.

Om en Riddare nu vifade fig i medeltidens ruîtning, for $i$ härnad mot de otrogna, duellerade för fin Aköna, refte verlden omkring at flâfs för rättvifan, dygden och ofkulden, fkydda den färtryckte, ftraffa den illake, utrota tjufvar, Skälmar och lurendrägare, förfvara Kyrkor och Klofter, Munkar och Eremiter, vandrade fäfom Peregrin til det förlofvade landet, eller gick fáfom S:t Franfifcus pá den Helige Faderns befallning at underkafta fig et prof, fom ej är fort artigare at befkrifva än at förföka *). Vifferligen fkulle en fâdan varelfe i vâr tid fynas altför befynnerlig, och kunde icke gerna undgå at anvifas den boning, där de förvaras fom miftat fina finnens rediga bruk. - Är det icke famma förhållande med en vifs Clafs af våre Lärde? De lefva ännu i fina griller tilbaka i längefedan förflutna tidehvarf, omgifne af
*) Man berătar om S:t Franfiscus at han, for at ådagalágga fin ftora undergifvenhet for Påfven, och Gudliga väfende, pả den Helige Faderns befallning, tog fit herberge bland en fvinhjord, där han förblef tils det tilláts honom âterkomma.
et flägte med helt förändradt lynne, olika feder och tänkefätt. De Lärogrunder och fyftemer de infupit i ungdomen bibehảlla de forgfälligt, utan affeende på de hufvudfakliga förändringar och förbättringar Vetfenfkaperna fedan kunna hafva erhâllit. Deras grundfats är denna: vi tro och läre fom förfäderne. Som efter deras begrepp all helighet, all visdom, all kunfkap och lärdom fanns hos förfäderne, ogilla och förkafta de alt nytt, utan pröfning och underiökning, fâfom odugligt eller fkadligt. I vedergällning förkafta och förlöjliga de nyare deras lărobyggnad, och de förblifva fâfom gamla utnötta reliqvier efter en tid fom förfvunnit, utfällde til betraktande, blottflällde för alla förbigãendes anmärkningar och critiker. De känna ef den förita regel en Man fom vill vifa fig i verlden bör i akttaga, at lämpa fig efter den tids och det lands omftändigheter, hvari han lefver.

Det obehagligafte är, at den välgrundade fördomen emot denna Clafs af de Lärde, fom rättare borde kallas Narrar och Pedanter, hos en vifs del af allmänheten icke aldeles kunnat borttagas i anfeende til dem, fom med verkliga infigter, uplysning och fmak arbeta i Lärdoms.
vägen. Det är et altför fort mifsöde för dem at förblandas med perfoner fom i alt äro dem fả olika, och hvilkas gemenIkap de forgfälligt undfly. De nödgas ofta öf vergifva fit egentliga yrke, och föka lyfa i Snillets verld, för at undvika jämnförelfen, och befegra en fördom fom envift vill beröfva dem en förtjänt aktning.

Det fom i fynnerhet har verkat de Lärdes förlorade anfeende i det allmänna, air deras befynnerliga Seder och ofkicklighet i umgänget. De fynas icke vara danade tll Sällkaps-männikor. De fakna alla egenfkaper fom kunna göra dem behaglige, omtyckte och fökte. Deras converfations gâfva är il hög grad trög, och deras blotta âfyn fprider obehag i det - muntrafte fällfkap. Ständigt bortförde i fina tankars verld, glömma de at de lefva bland männilkor, och deras äfven fá onyttiga fom löjliga griller uptaga merândels hela deras fjäls verkfamhet, Oredige i tankarne blifva de obegriplige i uttrycken; man måfe giffa deras mening, om man kan undgå at fkratta at deras ofkicklighet at framföra den. Dá man härtil lägger det lärda högmod fom intager deffe ftore Män, det höga värde de fätta pà fina yrken, kkifter och fyftemer, det

## 374

förakt de vifa för all annan kunfkap, de djupa infigter och den ovanliga fnillrikhet de tro fig àdagalägga i fina famtal och $\mathbf{i}$ fit umgänge, dee afidofättande af alla i den belefvade verlden antagna vanor och bruk, hvarigenom de äfven vilja utmärka fin florhet eller fördomsfrihet, flutligen deras befynnerliga klädningsfätt och liknöjdhet för alt hvad fnyggheten, artigheten, belefvenheten och anfläudigheten fordrar, dả fer man ungefärligen en af vâr tids fâ kallade Lärde Män efter verkliga förhảllandet aftecknad. Denna föreffällning om de Lärde har beklagligen blifvit fa allmän, at man nu mera knappaft derifrâp kan fkilja begreppen af Pedanter, Narrar, olkickliga och obelefvade männifkor.

Tala för et vettigt och belefvadt Fruntimmer om nảgon perfon fâfom en Lärd Man, en Man af ftora och djupa infigter. Se här ungefärligen den fôreftällning hon inom fig fkall gora om denna varelfe. ${ }^{~} \mathrm{Han}$ är Lärd och Höglärd, en Man fom tänker oändeligen mycket, men icke kommer fram med fort; han mâfe vara högt trâkig i umgänget; han kan ei tala om annat än fina Lärda griller, och när han talar derom fkall ingen förftả honom; han duger til ingen ting utom $\mathrm{Bo}_{0}$
ken, och när han kommer utom fin ftuderkamare, bär han fig åt fom han vore i et främmande land. Denne Man mảfe vara aldeles obelefvad, utan fkick och feder, plump i uttryck och ofkicklig i alt fit upförande. Han går med oborftad rảck och trafiga underkläder, hâl pả armbogarne och fläckar pâ knäna. För öfrigt fmutsig, ofnygg, illaluktande, befvärad bảde med et och annat fom derifrản härleder fig". Och om Ni fedan föreflâr hänne at göra bekantlkap med denna perfon, fkall hon fäkert fyara: Gud bevare mig derifrản. Min Läfare, döm om hon har orätt!

En anmärkning fom förtjänar at göras i Hifforien om de Lärde, är den at juft de varit den förnämfta orfaken til de tröga och lângfamma framfteg Vettenlkaperne och uplysningen giort has vâra förfäder. Utan tvifvel hafva deffe Män, ât lvilkas vârd mänßkliga kanfkaperne varit öfverlemnade, och hvilka bordt fprida Ijuset bland fina likar, tvärt emot fin pligt och fit kall, i fiället blifvit okunnighetens och villornas kraftigafte befordrare. Om Philofophien altid egt bland fine id. kare Män af nyttiga kunkaper och et fördomsfritt förfâand, fkulle den ej fâ län. ge hafva nödgats ftrida mot mifstag, fördo-
mar och villfarelfer af alla flag; des grun= der lkulle fnart hafva blifvit faftfällde, och det ljus fom förft i vâra dagar börjat upgả, för flere Secler fedan hafva uplyft den Moralifka verlden. Vi igenkänne ännu i vâra läro-anftalter och inrättningar för allmänna undervisningen fpår efter de tider, dả de Lärde hade hela vảrden om Upfoftringsverket. Detta ger god anledning at fluta tit det öfriga. De Lärde, föga bekymrade om fina kunfkapers utvidgande och Vetten/kapernes yerkliga fördel, fyfselfatte fig endaft med at fammanfmida Syftemer, eller i brift af den upfinnings-găfva dertil fordrades, fa myc. ket vidlyftigare utbreda fig och commenfera öfver dem. De trodde all Auctorlig ära och all grundlig lärdom beftâ i at med Akicklighet kunna förfägta antagna fyftemer och lärofatser. De lyfte med fpits. fundigheter och de finafte Sophismer, och all den granna ytlighet af lärdom fom förbryllar, men aldrig uplyfer. De befutto i hög grad den kontten at fkrifva hela folianter, utan at framfälla en enda fund tanke , och genom en mängd onyttiga ord och termer utmagra et redan magert ämne. Deras arbeten lâfas i vår tid föga, men det ogagn det medfört för Litteraturen har icke äunu kunnat ofvervinnas. Och
hvilken fyn kan vara obehagligare för en kunfkapernes älfkare, än at, $i$ et uplysningens tidehvarf, dả männikkorne allmännare fträfva til et högre ljus, finna enfamt de Lärde intagne i fina âldriga fördomar och nitifke för den tröga väg de fjälfve trampat, arbeta för den gamla pedantismen, och vid hvart ffeg fätta fig emot kunfkapernes tilväxt?

Ingen veten/kap fynes dock mer än den theologifka hafva blifvit lidande af denna de lärdes envishet och ifver, at förfägta fina fatser. Det mörker fom i flera fecler öfverhöljde denna vetenfkap, voro aldeles de Lärdes verk. Begäret at fubtilicera och hârklyfva, fann i defsa djupa ämnen den rikafte föda och det vidffräcktafte utrymme. Däraf utfirades en mängd fyftemer, uttydningar och förtydningar, commentationer och fammanblandningar, hvaraf oreda och villervalla i det hela upkom. Guds uppenbarade fanning blef et mål för Philofophernes fipitsfundigheter, och Religionen egde intet quar af fit urfprung, utom namnet. Befynnerligt är, at i ingen kunkaps väg detta lärda fvärmeri farkare rotfäl fig, àn i den Theologilka. Ockfâ hafva Revolutionerne i denna vetenkap mött det mefta motifảnd. Lärornas före
gifna helighet och mötens beflut hafva länge $k$ yddat de andeliga fördomarne emot alt intrång af förnuftet. Torde hända hafve vi at tacka en del af de män, fom blifvit utropade för Atheifter, för de förbättringar Religionens Lärare i våra tider vunnit.

Vi hafve fâledes icke anledning at anfe de Lärde oförrättade, genom det mindre gynnande omdöme man vanligen om dem fäller. Tänkefättet börjar âfven vinna den förädling, at man icke gerna förblandar i famma clafs med defsa lärda Pedanter, vetenfkapernes uplyfe och nyttige idkare. Efterverlden fkall rätta vâr tids fördom, och âtergifva lärdomen et anfeende, fom den endaft förlorat genom fine idkares ofkicklighet. Namnet Lärd torde fnart âtervinna den aktning det förtjänar, med borttagande af de tillämpningar fom hittils förfkämt des värde. Den gamla ftammen af de Lärde herrarne torde efterhand utdö, lika fom man uttorkar peffagtiga kärr och moras, och med defsa pelare, okunnighe. tens och pedanteriets välde ramla. Up $\downarrow$ lysningen fkall lyckönfka fig til denna förändring. Des framfteg fkola ej mera finna några betydliga hinder. Man fkall aldrig göra fig begrepp om lârdom utom allmänt nyttiga och aktningsvärda kun/ka-
per, och alle lärde Män fkola varaUplysningens och Männifkollägtets vänner.

Anmárkningar vid Fruntimmers upfoftran, til des inráttande efter en med naturen

Ienligare Princip.
$I_{\text {ntet }}$ torde mera förtjäna upmảrkfamhet af hvar och en, form pả nảgot fätt interefserar fig för allmänna Uplysningen och Sederne i et land, än Upfottringsanftalternes befkaffenhet. Utom deras bringande til den möjligafte fullkomlighet, torde Philofophens önfkningar för männifkoflägtets uplysning och fällhet blifva utan all verkan. Men vid denna ftora upfoftringsfràgan, kan man väl med fillatigande förbigã Fruntimmers - upfoftran ? Denna dyrbara hälft af vårt đägte, bör den fakna nảgra af de fördelar fom des natur kan emottaga, och des pligters värdiga upfyllande fynes fordra? - Måtte efterföljande anmärkningar, utkaftade til början af en fullfändigare Afhandling, fom framdeles torde kunna lämnas $i$ allmänhetens händer, t jäna at i detta ämne fadga $L$ äfarens omđöme.

## 380

En fördom fom vi ärft af våra Förfäder, och fom lika litet hedrar deras tänkefätt, fom den vore en vanära för vårt tidehvarf, om den ännu kunde förfvaras och bibehållas, har verkat, at man på Fruntimmers upfoftran fäftat fâ ringa affeende, och näftan anfett den vara af ingen betydenhet. Dels har man gifvit Fruntimren, fả til fägande, ingen upfoftran; dels har man upfoffrat dem utan något verkligt ändamál; dels har man danat dem på et fätt, fom fnarare ledt ifrản än til det rätta mãlet. Sâledes tyckes det, fom man velat döma den vackrafte och älfkvärdafte delen af vårt flägte, at blifva den fjolligafte, den lättfinnigafte och odugligafte, och genom faknaden af alla förftåndets prydnader och fjälens förmonliga egen/kaper, väcka en olycklig contraft mot det yttre utfeendets behag. Kan det väl undfly nâgon tänkande männifkas upmärkfamhet, at Fruntimren lika forgfälligt böra upfoftràs fom Karlarne, eller anfer man dem för varelfer, fatte i verlden utan nàgot ändamâl ? Ega de icke en fâ vigtig inflytelfe pà det andra könets fällhet eller olycka, at ej deras fätt at tänka och verka kan blifva för det aldeles likgiltigt?,-Och ännu mera, beror icke hela den tilkommande Generationens förfta upfoftran af Fruntimren? - Hvilken o-
lycka för mänkligheten, om de fjäifva faknat upfoftran, om de ega antingen en oduglig eller en fördärfvad caracter, om de blifvit vände vid antingen at icke tänka, eller at tänka ingenting förnuftigt, om de äro intagne af fördomar, dârßkaper och fâfänga, om de äro känflolöfa eller deras känflor blifvit mifsledda. Det vore at för mycket mifskänna det älfkvärda Könets förädlade tänkefätt, at tro det $i$ et för des väl fả vigtigt ämne kunna hyfa mer än en mening. Tvifvelsutan bör aldrig en ung fkönhet kunna finna fig älkvärdare och lyckligare, än genom befittningen af de egenkaper, fom genom den prydnad de gifva hännes fjäl, fkänka hännes behag et ökadt värde. En fvaghet beherrfkar Könet (om man annars får kalla det fvaghet, fom är en af naturen inlagd böjelfe, och fom ofta leder til gemenfam fällhet) - den at befalla. Dả de älika fit välde, böra de vilja ega det öfver förnuftiga och dygdiga varelfer; och de máfle derföre infe, at utan verkligen älfkvärda egenfkaper, de fkola förlora det i längden. Man vet til hvilken höjd Fruntimren kunna ftiga i vett och dygd och alla goda och nyttiga egenfkaper, endaft de dertil vinna tilfälle, och omforgen om deras förfa ảla
der icke anfes för et ovärdigt eller onyttigt bemödande. I allmänhet tyckas Fruntimren i denna alder ega mera lätthet til förvärfvande af alla deffa förmoner, kanke äfven mera böjelfe dertil, än Karlarne. I deras fpäda lättrördare finnen intryckas utan fvàrighet förnuftets och fedolärans förefkrifter; de lära fig ällka dygden innan de ännu känna fällheten af des efterföljd; de vänas vid fina fkyldigheter och utöfva dem med nöje, innan ännu erfarenhetens röft hunnit fäga dem, at deras fanna väl deraf beror. En arbetare i god jord fâr fe fin möda rikligen belönt, och hvad bör icke den hoppas, fom underhjälpt af Naturen föker gifya fkönheten et för* höjdt värde af dygden?

Fruntimrens kyyldigheter äro manga och ftora; deras beftämmelfe är hög och vigtig. Hela den enfkilda fammanlefnadens Sällhet beror af dem. Ordningens och välfândets vidmagthảllande inom hus, upfigten öfver alla hushâllningens delar, vârden af de fpäda varelfer fom de gifvit Lifvet, äro efter Naturens inrättning de göromăl hvarmed de böra fysfelfätta fig. Deffa faker, dả de af Männen måfte fkötas, vårdas merändels illa, och det är ej underligt, emedan de ftrida mot deras naturliga lynne. 'Qvinnan är verkligen, fâ-
fom Roufseau anmärker, Famillens allmänna Föreningsband; hon underhảller harmonien imellan Föräldrar och Barn, och om hon är älfad af fin Man, öfverflyttar hon altid hans kärlek för hänne til fina Barn. Hela Famillen är lycklig genom hänne, och hännes förluft är lika känbar för alla. Jag vet intet dyrbarare och aktningsvärdare kall i. män/kliga Iefnaden, än en Moders. Delad imellan mångfaldiga olika, men alla vigtiga omforger, måte hon äfven fträcka fin vård til de fpäda varelfer hon frambragt til verlden; i deras hjertan mâfte hon utfá de förfa frön til dygder, i deras förftând ingjuta de förfta Sanningar; deras framtida väl eller olycka blir til en for del en följd af den förfa daning hon gifvit dem, Den Qvinna, fom med granlagenhet, ömhet och värdighet upfyller alla deffa färfkilda omforger och fkyldigheter, huru mycken aktning och vördnad förtjänar hon icke! Men ockfă, huru kan man väl vänta fig fảdana Makar och Mödrar, dả Könets upfoftran är fả förfummad, fả förvänd, eller fả utan all plan och affigt inrättad; dả man fâ litet fynes hafva affeende pà de begrepp, böjelfer och känflor hos dem inplantas? Och monne icke denna vårdslöshet vid FrunB b 4

## 384

timmors-upfoftran, tillika röjer et förakt för hela Barn-upfoftran; jag ville fäga för alf flags förädling, vett, feder och dygd i allmänhet?

Den fom närmare betraktar Könet, och föker ur deras Natur framleta de grunder, fom vid Fruntimmers-upfoffran böra följas, lär icke kunna undgà at anmärka deras olika lynne mot Karlarne, och den deraf flytande förändring i upfoftringsfättet. Detta är en klippa hvarpã mảnge tänkare faftnat, dâ de velat fatiofälla grunderne för upfoftringsläran, men fom torde utvifa at de varit mindre förtjänte af detta namn. Man har trodt at Goffar och Flickor kunde upfödas aldeles på famma fätt, i barna-âren undervifas i famma ofningar, och famma finnelag och böjelfer hos dem intryckas. - Näffan altid har et fâdant bemödande varit fruktlöff, och Naturen, fom verkar kraftigare än nảgot annat, har ätertagit fin rätt, och giort denna förvända upfoffran, dels onyttig, dels fkadlig. Mannen och' Qvinnan, lika i fin Natur, i förmögenheter och begär, äro dock fatte $i$ en olika verkningskrets och hafva et inbö-rles förhâllande til hyarandra, hvarigenom en olika rigtning af deras gemenfamma egenfkaper mâfte verkas, för at genom färfkilda vägar kunna
fammanfämma til et mål. Sâledes, lângt ifrân at af et mifsledt nit föka närma Könen för mycket med hvarandra, lâta dem deltaga i hivarandras förrättningar, eller förblanda dem, böre vi följa Naturens ordning, lảta hvardera Könet följa fit naturliga lynne, underhjälpa det deri, och föka bringa det til all den utveckling och fullkomlighet fom des Natur medgifver, förfäkrade at derigenom kraftigaft verka til bägges fällhet och deras verkliga beftämmelfes upfyllande. Fruntimrens naturliga Iynne och böjelfer utmärka, at de äro ämnade för den enfkilda lefnaden, för göromảlen inom hus, för deras Barns vărd och efterfyn; - hvarföre dả fysfelfätta dem med allmänna ärenden, framdraga dem pã Lärdomens eller Politiquens bana? Utan tvifvel gagnas det allmänna lika fällan deraf, fom enkilda Familler deraf merändels blifva lidande. Sällan upitiger nâgot Fruntimmer til en for Litteraire eller Politifk förtjänft, utan pả hushâlls-dygdernes och den enfkilda Sällhetens bekoftnad. Jag fäger fallan, ty undantag gifvas, men deffa undantag äro för fâ, för at kunna bevifa nägot. De flefta exempel Hiftorien framftäller, beftyrka min fats; och de mefta Fruntimmer, fom gjort fig fora och underB b 5
bara i Karlarnes fphere, hafva ifin egen varit fmå och föraktliga. Könets ära höjes verkligen icke af deffa Hiftoriens hjeltinnor. Vi fe dem beprifade för deras lyfande Snille, deras vidffräckta kunfkaper, deras fora inflytande pả hela Nationers öden, deras djuptänkta Planer och Politifka uträkningar. Men hvar finne vi dem berömde för deras ftilla dygder, deras ömhet, deras kärlek för fina Barn och forgfälliga vârd om deras upfoftran, deras trohet emot fina Makar, deras bemödande at förljufva deras lefnad, och göra fin förening fäll för dem bägge? Och är det icke i deffa egen/kaper Fruntimrens verkliga förtjänft beftår? Ar det icke under denna fynpunkt deras fanna värde i den vackrafte dag vifar fig? De föddes til et välde - men det var behagens, ej ftyrkans. De ämnades til vâra hjertans beherrfkare, ej at underlägga Nationer och Verldar fina Lagar. Jag lämnar därhän de lärda och vittra Fruntimrens ära, men jag fruktar at den ofta nog vinnes på dygdernes och deras fkyldigheters bekoftnad. Äfven fâ litet man bör göra en Man til Qvinna, bör man göra Qvinnan til Man. I båda affeenden felar man mot Naturen, och áffadkommer det fförfta onda i den en/kilda lefnaden. - För at beftäme
ma 隹ilnaden i fättet at upfoftra Karlar och Fruntimmer, i anfeende til deras olika lynne och förhållanden til hvarandra, torde icke vara otjänligt at kalla det förra Theoretifkt, och det fednare Practifkt. Vi uptäcke lätt vid en närmare granfkning den fkilnaden imellan Könen, at Karlarne blifvit begåfvade med et vidffräcktare och djupare förfaand, Qvinnorna âter med lifligare och ömare känflor. Deras naturliga böjelfe för de ena til Sanningens fökande; de andre til godhetens öfvande. Detta deras färfkildta naturliga lynne utffakar olikheten af göromál, och fättet för deras verkfamhet. Man bör vid upfoftran hafva noga akt pả denna omftändighet. Sảledes blir hufvudfaken vid Karlarnes upfoftran, at odla deras förftảnd, och vid Fruntimrens, at förädla deras hjertan. Häraf följer dock icke, at vid de förres danande, värden om deras caracter i nảgon mon kan förfummas, eller hos Fruntimren odlingen af deras förfảnd; högft olycklig den männifka hos livilken hjertats och förfảndets egenfkaper ej kunna förenas; eller djer fullkomligheten i de ena fkulle utefluta egandet af de andra. Men pá et olika fätt, och med en olika omforg mâfe hos de förre hjertat vârdas, och hos de fednare förfảndet odlas. Lảt Karlarne känna dygdens Theorie, ftudera Sedoläran fâfora

## 388

Vettenfkap, urfkilja det fanna eller falfka, rätta eller orätta; men làt Fruntimren ledas af fin naturliga känfla til Sedolärans utöfning, af en lycklig vana föras til fina §yldigheter, utan at juft efter fäkra bevisningsgrunder kunna afgöra, hvarföre det ena är rätt eller det andra orätt. Dả, fãfom redan är anmärkt, Karlarne ega et djupare förfând och en fkarpare urkkiljning, Qvinnorna àter en lifligare känfla och en naturligare böjelfe för det goda, är denna känfa och böjelfe hos dem en lika fark drif-fjäder til utöfningen deraf, fom förnuftet och öfvertygelfen hos de förra. En vifs odling af förfândet är visferligen nödig för Fruntimren, ty deras inre känfla, dả den ej af förnuftet kan hemta nâgon flyrka, mảfte efter hand förfvagas, och kan flutligen aldeles förloras; utom den fiora förluft deras behag måfe vidkännas, dả de äro inflkränkta blott inom en utvärtes vacker fkapnad; äfvenfom hos karlarne en blott dygdens Theorie utan des utöfning, fnart komme dygden at endaft befta i begrepp och föreftällningar, och äfven ofta kkulle göra dem ofä́, ra och vacklande. Utan tvifvel vore det fullkomligafte par i verlden, en Man af et đjupt förliànd och et lyfande fnille, och en Qvinna utmärkt af fina dygder, fin kärlek mot fin Man och ömhet för fina

Barn. Men där Qvinnan lyfer med fit Snille, och hvad i fảdant fall gemenligen plär hända, tillika är flug och liftig; Mannen deremot är af et fvagt förftand och oupbrukad tankegâfva, men from, god och ofkyldig; där är Naturens ordning förvänd; där äro Könens fkillnader förblandade.

Vid tillämpningen af deffa allmänna anmärkningar pà närvarande tids upfoftringsfätt, vore mycket fom förtjänade upmärkfamhet. Vi kunne lätt ftadga vărt omdöme genom jämnförelfen af denna i Naturen grundade ordning, med den i allmänhet antagna. Upfoftras verkligen Fruntimren i vâr tid efter Naturens fordringar och enligt deras befämmelfe - det är denna fräga fom mäfte afgöras, för at kunna utffaka de nödiga förbättringarne vid deras upfoftran. Huru danas vảra unga Damer? Hvad lära de? Hvad omforg användes på deras fjäls förmögenheters odling? - Läfaren torde redan hafva fvaren tilreds, och jämnförelfen fullbordad jag fkall ej vara vidlyftig i detta ämne. Jag har blott en önfkan at göra (och hvem Ikulle ej onfka det famma) at våra unga Fruntimmers tid nyttigare användes ăn verkligen-fker, at den blefve uptagen af vigtigare, och til deras väl mera bidragande göromảl. Frảgar man huruvida de
vanliga Fruntimmers-informationerne $i$ at tala Franfyfka, Danfa och fpela Claver, fom borttager deras mefta tid, til ändamålet bidrager, har jag altför litet at fvara. Frảgar man, i affeende pá deras fjäپ lars bildning, hvad godt den fändiga Roman Lecturen medför, lemnar jag gerna dem at urlkilja det, fom icke vilja tillåta dem nâgon annan läsning. Den lilla Theologifka kunfkap dem meddelas, tyckes i mit finne icke användas pả fit rätta ftälle; och hvem kan förfvara den orimliga methoden, at i en alder, dả eftertanken ännu ej hunnit utveckla fig, betunga minnet med en obehaglig utanläsning af et torrt och trögt fyfteme. Skall icke fedan en beftändig affmak följa för deffa i barndomen ledfama ämnen, hvilken eftertanken federmera fâfängt torde föka öfvervinna. Om kännedomen af modersmålet fin. ge uptaga famma tid fom Franfyfkans lärande, torde deraf fnart röjas en hufvudfaklig förändring i våra Fruntimmers brefftil. En litet närmare kännedom af Na turkunnigheten, fkulle befria dem från manga fpökerier och underbarhetor i Naturen. En kort men tydlig och lätt Af. handling i Moralifka vägen fkulle fkingra många fördomar, ảterföra de ofta misledda känflorna, och åter gifva deras pligter et värde, fom fäfängan dem länge beröfvat.

Roman Lecturen mera vald, kunde i vifst fall gagna, til förfinande af känflorna, til ömhetens väckande, til tankekretsens utvidgande. Men vid frâgan om Upfoftran, blir aldrig Läsningen det hufvudfakliga. De närmaftes efterdömen och undervisningar, tillika med den dagliga erfarenheten Ikola bilda, utveckla och fullborda ungdomens Upfoftran. Och behöfver jag väl dả erinra om den vigtiga omforg fom hvilar pả föräldrarne, och dem de anförtro vården om fina döttrar, at de icke genom deras förfummelfe måtte beröfvas de förmoner Naturen dem tildelat, och deras fanna väl fordrar! -

## Underraittelfe til Allmänbeten.

EIn fortfättning af Journalen för allmänna Uplysningen och Sederne, hvars förfta årgảng med innevarande April månad flutas, fkall öfvertyga den läfande och tänkande Allmänheten om den noggranhet, hvarmed Sällikapet F. B. föker at fullgöra fina förbindelfer, och den ära Sällfkapet gör fig af, at igenom urval af uplyfande Skrifter gagna och förtjäna des upmärkfamhet och förtroende. Den plan, fom för Journalen utftakad är, bibebålles; men
för at kunna införa Afhandlingar af föreo vidd, och undvika antingen deras fympning igenom flyckens utflutande, eller afbryta Läfarens upmärkfamhet igenom delning af ämnen, fom $i$ fit fammanhang och pả en gång böra läfas och dömas, med et ord: at fö́ka gifva denna Skrift all den fullkomlighet, hvaraf han är mägtig, har Sällikapet beflutit at, i fället för et häfte af tvänne ark i mânaden, utgifva et häfte af fyra ark hvarannan mảnad, til famma modererade pris nemligen 36 Schill. i prénumeration för hela ârgảngen, men utan prénumeration 1 Riksd. Sälifkapet föker intet annat ändamål, och följagtligen ingen annan vinff, än den: at uplyfa och gagna.

Af denna nya ârgàng, fom efter forenämnde Plan kommer at utgöra Sex Häften, utkommer 1:ffa Haftet i flutet af inftundande Maji mảnad.

Utgifvarne emottaga med nojje och erkỉnfla de Skrifter, i alla ämnen fom med Planen af detra Pesiodika arbete áro enlige, hvilka til dem blifva inlemnade.

Med förfta fkell i allmânna Dagbladean nârmare underrättelfe on det ena och andra meddelas. Stockhoim den 18 April 1797.

## STOCKHOLM,

Tryck hes Bokhandlaren JOH. DAHL, 1797.




 mand




## +20 M

 (4) in


 N
號 STa. . $\mathrm{S}^{+}+\mathrm{t}$

STOCKHOLMS STADS BIBLIOTEK

Tian.

Tidsker.

कुजn i 193 bmu 1298
$41-3: 777=$
H 4 172 :
Skreyter 1755

Gyeer foinetawime stimbob + 11.5 .127 Fibervante nov if â: u frity mifastaten 5 divina gheoment su 10 as hn, lic, $\}$.
 antibuibut dispe s. $51 /$ hai sow i hum $332 \%$
 $26 / 3,758$

## JOURNAL

 FORALLM A N N A<br>UPLYSNINGEN осн

$S E D E R N E$. UTGIFVEN

AF
$S \AA L L S K A P E T \quad F . B$.

FORSTA HAETET
AF
$A N D R A \AA R G A N G E N$.

## STOCKHOLM,

TRYCXT hos JOHAN DAHL, $179 \%$.

# M. 

d vördnadsfulla tankar höjda til ljusets evisa Urfprung, til all uplysnings Fader, börje vi äter en ny årgång med vår fournal fồ Allmảnna Uplysningen och Sederne. Hvarken gifves et högre föremål för en förnuftig varelfes förtånd, ej heller et adlare och kärleksrikare för des hjerta: bägge deffa förenade utgjuta fig med den värdighet, fom anftår det högfta Väfendet, den ömhet och förtroende, fom männifkan, af beundran och kärlek intagen, hyfer för Skaparen, i fol. jande tankar


## Om GUD *).

När Nerwton är intagen af vördnad för det högfa Väfendet; när han i alla deffa verldar, dem han räknat och hvilkas. banor han funnit, igenkänt Des närvarelfe; när hán, beundrande den evige Byggmäftaren, egnar vid Autet af fina Skrifter en lâffảng ăt Skaparen; hvilken männifka fkulle icke dả fäga: Jag dyrkar den Guden fom New. ton dyrkat? Hvilken förkunnare af den Högftes ära! Hvilken kännedom eger icke han? Huru farkt upmanar icke han den oupmärkfama eller tankfpridda hopen til vördnad!

Öfver alt där et öga kan fe, mả det Ikảda; där et hjerta kan känna, mả det üptändas af kärlek; där et förftảnd kan fatta, mả det tilbedja.

$$
\mathrm{A}_{2}
$$

9) Ofverfittuing, ur Merciert

Vi kunne genom tanken tala til Gud, likafom vi genom ord tale til männifkorna: ärofulla förmån, fom bevifar, at männifkan är ämnad mer för Himmelen än för Jorden.

O Evige! Hvad Dina verk äro ftora! Hvar fkall man börja Dit lâf? Hvilken tunga är Ikapad för at lảffjunga verldarnes Uphofsman? Hvilken åfka ikulle kunna läna mig fit ljud? Hvilken Ängel $\mathbb{k}$ ulle kunna ingifva mig fina tankar?

Dâ jag betraktar Dig, förlorar jag mig i det oändeliga; i detta djupa HimJarnes hvalf, där Du utfpridt Solarne, är jag omärklig. Och i denna omätliga Skapelfen, hvilken fvag dödligs organ fkulle kunna värdigt uttrycka hela fammanfattningen af deffa under?

O Evige! När jag beundrar Dig, lâfvar jag Dig; när jag är rörd, dyrkar jag Dig; när jag begrundar Dig, nedfaller jag i foftet; när mit förfảnd ranfakar Din fforhet, förödmjukas det och förlorar fig; Din närvarelfe öfverhopar mig; jag känner mig blott vara okunnigher, dảrikap och foft; och om jag vågar tro Din blick fräckas ända til mig, finner jag Dig i $\min$ tanke fâ ftor, at det minfta folgrand är närvarande för Dina ögon.

Ur min ringhet ropar jag til Dige uplyft mig til Din thron; värdigas til de gâfvor Du redan gifvit mig tillägga alt, det Din mildhet kan förunna mig. Jag känner Dig i mit hjerta; uplifva ännu mer denna känsla, ty det är en välluft at njuta Dig; jag förnimmer Dig; men gif at jag pà et ännu mera lyfande fätt mả fkâda Dig, at jag, O Evige! ej mà förlora Dig ur figte? Et förffåndigt och känslofullt väfendes ftörfa olycka vore Din varelfe utan at känna den.

Ar icke Du källan til alt det fköna och alt det goda? Himmelfka urfprung; jag längtar at fâ näcka min törft i lifvets flod!. Beundran, vettgirighet, kärlek, alla de känslor, fom tilhöra männifko-hjertat, eger jag för Dig. Det med häftighet njutna nöjet r.par til min fjäl: det äe Honom jag är fkyldig tackfägelfe för denna ljufva känsla; tanken, fom danas i mig och gör at jag ibland beftämmer mit eget värde, yftrar fig äfven til mig: det är Honom jag har at tacka derföre: det jag vet tilhör Dig; jag älkar kunßkap, ty jag kan ej begrunda Naturen utan at komma Din itorhet et fteg närmare.

O Evige, Starke och Mägtige Varelfe! När vid förffa betraktandet min fjäl inta-

## 6

ges af häpnad, dâ jag förfärad undangömmer mig för Dit oändeliga Majeftät, hvarföre utgjuta fedan mina ögon târar af kärlek? Hvarföre födes förtroendet i detta arma och usla bröft? Det är utan tvifvel Du, fom af medlidande där nedlagt denna heliga gniffa; Du vill ej mifskännas af mig; Du värdes tala til det innerfta af min varelfe; $D u$ är dold för min fyn, men jag dyrkar Dig under detta täckelfe; Du höljer Dig dermed af medlidande för min fvaghet; ty Din ftorhet Skulle förkrâfen mig; Du har aflägsnat mig frản Dig, pà det jag bättre fkulle kunna efterforka Dig.

Jag känner Dig fâfom om jag fảg Dig; jag brinner af längtan at nalkas Dig, likafom Du icke vore djup, oändelig och Majefätlig. Jag beundrar Dig fâ väl i Aftronomens fynglas, fom i Chymiftens degel; ack! Tillat mig ännu mer uplyfta mig. Min fjäl har känt Dig; mâtte hon aldrig fakna denna outfägliga njutning; gif mig vishet, O Evige! At jag kädjevis mà beundra alla Dina verk.

Evige! Det gifves ej för mig något intet, emedan Du dragit mig derur. Jag är Dit barn; min tanke, ehuru vanmägtig, ehuru ofullkomlig den ock är, har likväl ftyrka at höja fig til Din thron;

Dit väfende är ej för of förborgadt, emedan verlden ouphörligen förkunnar Din varelfe. Du innefattar i Dig fjälf rymden och varagtigheten: och om min inbildning häpnar, dả hon betraktar djupheten af Dit väfende, är det derföre at hon ej kan begripa, hvareft verldarne, fom Du fkapat, ända fig, hvareft deffa ftjernor ftadna fom upfylla fäftet. Ehuru alt är ordning och enkelhet, kan e) den forikande tankekraften, fom känner fin fkarpfinnighet brytas, omfatta Dina outgrundliga verik.

Ack! Bortför mig til denna lyfande Skapelfens gränser; där fkall jag âter fâ fkåda en ny Himmel; där lkall jag följa den Allsmägtiges ípár. Högft beundransvärde och altid förkjufande varelfe, detta präktiga Skapelfeverk är vifserligen oändeligt för våt begrepp; men för Dig är det blott en punkt.

Hvem fkulle kunna afmäta utiträckningen af denna omätliga byggnaden ? Hvem fkulle våga fvinga fig up i de Himmelfka rymderne, för at beffämma deras inrättning? Min inbildningskraft höjer fig, jag lâter härne igenomtränga verlden; och jag ftadnar med hänne, jag ofverfar verldarne, och jag förlorar mig i min flygt.... förgäfves föker jag deras medelpunkt.

A 4

Ack, hvad verlds-byggnaden fora hiul fôrvầna tanken! Hvem utmärker för Cometen des gàng imellan verldarne? Hvem har fatt i gang detta fora urverk, fynligt för alla ver「ds-klotens inbyggare? Genom det enfamt har tiden fin varelfe; utan deffe himmellke kroppars gâng, fkulle tiden ej haft något mâtt. Alla deffa fpridda ffjernor, ftrödda om hvarandra, fôrjaga bilden af et Chaos: alt är ordning och harmonie, emedan alt är tal, mâtt och vigt.

Hvilken omätlig tomhet! Hvilka forlorade rymder! Nej, de äro upfytlde med himmelika kroppar, fom vârt öga ej kan räcka: hela denna rymolen är det gränslösa fält, hvareft vända fig millioner Cometer fyyrde af Solar, fom hvar för fig är omgifven af et vidfräckt Planet-fyffem.

Hvad jorden är ringa! . .... Hvad fäger jag? Nej, Guds Rkapade varelfer bebo denfamma; de beundra; och nedfalla i ftoftet; detta klot är fullt med trägne à/kảdare af deffa vördnads-väckande Under; jorden fkall ej vara föraktlig, fà länge hon eger en enda, hvars dyrkande hjerta vid åfynen af deffa höga Underverk làgar af kärlek, Stjernyetenkkapen, dẩ hon fôrforat vâr inbildnings-kraft, är icke giord at förödmjaka vârt förtà̀nd, den
filbedjande märker den oföränderliga ordningen; han fkall ej frukta at jorden upbrännes eller blir til froft. Gud vidmagthâller harmonien if fyftemet, alt är med vishet förordnadt; farhogan för Prophetiorna om förftörelfen är för den ouplyfla hopen.

Blinda männifka, du förftâr ei, at i de hivälfningar, fom förfkräcka dig, Kkâda varelfernes Faders vifa förfyn.

Orcanen gör jorden mera fruktbar; de eldfprutande bergens utbrott förbyta fig i vegetabilifka falter; och när en mängd af varelfer haftigt bortryckas af jordens yta, hvart falla de? I Gúds fköte.

Ja, alla de klot fom fynglaset uptäc. ker äro bebodda. Åro ej de öfverffrömmade af de Solars ljus fom Gud har fkapat? Har Han tändt deffa Solar för at uplyfa toma klot? Hvareft en Sol finnes, där är ock et öga för at /kảda, en inbildnings-kraft för at betrakta, och et hjerta för at tilbedja.

Öfver alt omkring ofs är fâ til fägande materien lefvande; ofynlige infecter kräla i fanden och gyttjan: et enda löf innefattar tvänne motfatta republiker; blomftren, frukterne innehảlla hela flägten af varelfer, fom lefva i och pà deffa krop-
par, fâfom i en verld; ftenen och de hârdafte kroppar äro bebodde af fmä djur; en vatten-droppa fkulle kunna framvifa fifkar, och deffa lyfande klot fom hvälfva i Himlarne fkulle vara öde? Nej; de äro alla uplifvade; verlden, ända til des ytterfa gränser, är begâfvad med en regelbunden, anordnande och uppehảllande rörelfe.

Utfväfva, min inbildnings-kraft? Säg mig, hvareft medelpunkternes medelpunkt är, urfprunget til den höga Geometrien; hvarifrän utgà alla de mechanikka lagar, fom oinlkränkt ftyra verlden; hvar finnes denne medelpunkt fom tvingar alla Klot, alla Solar, alla Vintergator, alla verldars verldar at röra fig omkring denfamma. Hvad är den, om ej Naturens thron och Guddomlighetens fotapall? Derifrân utgã Ordningens och Harmoniens eviga beflut, hvilke äro utfände i hela Skapelfens vida omkrets.

Lambert *) fkádade förft denna ofantliga och nödvändiga tyngd, denna förfärande maffa, fom utgör medelpunkten för denna oräkneliga Stjernors fkara af alla ftorlekar, fom intrycker i dem Centrifugalkraften, famt beffámmer de mörka kroppar

## 4) En namukunnig Aftronom fôdd i Elfas

at vända fig omkring de ljusa medelpunkterne, och de fralande kropparne omkring de mörka medelpunkterne. . ...... Denna jättelika maffa, fom förorfakar den allmänna $\begin{aligned} & \text { yngd-kraften, är fjälfva lodet i fäftets }\end{aligned}$ fora urverk; och des ofynlige drif-fjädrar äro Guds verk.

Alla männifkor, alla tidehvarf hafva förnummit deffa mânga Unders fore Byggmäftare; afgudadyrkaren har fökt Honom i liflöfa Skapnader, i finnebilder: han har följt en tanklös irring; men i hans hjerta har ej funnits nagon brift; han har heldre älfkat at förvandla fkapade ting i Guddomligheter, ân at vara den rölt ohôrfam, fom ropade til honom: det gifves en magi ofver dig.

Store Gud, uptäck Dig för dem fom ännu icke känna Dig! Du är ej blott verldarnes Uphofsman; Du är ock Sanningen's eviga urfprung: med förmögenhet at ernà et högre fullkomnande, är vâr varelfe danad för den fullkomlighet, hvarom vi ege detta lyckliga och ftora begrepp; och Du har i vârt bröft nedlagt fröet til detta beftändiga fträfvande til Dig.

Rena mina läppar, at min röft mả för männifkorna värdigt tolka Dit låf. De fordra af detta lifvet det, fom endaft evigheten kan gifva dem; de ãfyfta bland
jordifka föremål en lycka utan fkiften; men lyckan härflyter frân et högre urfprung och ej frản en infkränkt verld; den fjäl, fom fkiljer fig ifrân Dig, fom ej midt ibland de Under, fom omgifva hänne, vet at fkörda frukter, fkall atcrig finna den förkjusning, fom redan pả denna jorden gör lyckfalig, och fom, dà täckelfet är updraget, väntar hänne $i$ all fin fullhet.

Alt det fom här är fkönt, är, flore Gud, blott en ffrâle af den eviga glans, fom omgifver Dig! Vi förlore ofs i beundran öfver prakten af Din klädnads lyfande fâll, och vi uplyfte icke ögonen utan för at betrakta Den, fom med kärlek vill mätta alla fina fkapade varelfer. Ja, J oräknelige härar af Andar, $J$ lefven imellan den Högfte och mig; J bebon deffa lyfande kretsar, om hvilkas hemlighets-fulla Kkönheter Han en dag fkall göra mig kunnig.

Du är fördold, ftore Gud' Nej. Ar icke Du i min fjäl? När jag af medlidande gjuter târar, när vid berättelfen om en ädelmodig gerning jag erfar en djup rörelfe, dả kä̀nner jag Dig i mit hjerta. Ofkuldens behagliga anlete, en blick af domaren fom affäger et med rättvifan enligt beflut, framftälla en bild af Dig; dăr talarens höjda röft âterIkallar af Dit namn, där glädjen ler,
och barmhertigheten gråter, där välgörandet och gifmildheten tröfta, där är Du , outfägeliga Godhet!

Således äro begreppen om Din godhet och Din ftorhet ofkiljagtiga; min varelfe är en ©känk af Dig, och förfllingen af de välgerningar, för hvilka jag hembä̀r Dig tackfägelfe: $D u$ är et godt väfende, emedan Du är högfta Magt och högfta Vishet förenade; Du har värdigast teckna pả männifkans anfigte nảgra drag af des Himmel§ka urfprung; Du är beundransvärd i verldarnes ordning; men i den gode, den välgörande männifkans lifliga och öma blick, fom bryter fit återffáende bröd för at dela det med fin broder, där är Dutilbedjansvärd.

Ja, min varelfes Uphof, jag är lycklig i Din dyrkan; min fällhet beftâr i de vördnads-offer jag älkar at gifva Dig. Huru mycket förkönas icke verlden för den Du uplyfer! Skulle jag vara Dig närmare när jag fväfvar öfver Solarne, än när jag hör mit famvetes röft? Varnar Du icke mig genom des förebràlfer? Tiltalar Du icke mig genom Naturens allmänna fammanfämning? Din hand har i det oändeligen fora och det oändeligen lilla ut-

## 14

fpridt harmonie, behag och 爪könhet. Hvilken fom nekar Din förfyn, fkulle ock neka Sanningens vifshet.

Nedfallen J verldens invảnare! Den fom har fkapat ögat och örat, fer och hör alt. Plaio, Mabomet, Augufinus, Svedenborg äro höge och rörande, när de tala om Dig. Hvad deras Skrifter äro mig dyrbare! De famtala med mig om Din Alla rum äro, heliga, ty Du uppehåller Dig där. Öfver ait finnes Tempel, där jag kan tilbedja Dig. Alpernes amphitheater, fom mit öga omfattar när jag fkrifver deffa rader, fäger mig at Du enfam är ftor och oändelig. Heliga njutning, outfägliga lyckfalighet, förkjufande känsla af fit eget intet, at förnimma, det man oj eger nảgon tanke, nảgon kẩnsla utan frân Dig, eller genom Dig! Vitnesbörden om Din magt förklara fig mera majeftälligt frân de bergens evigt betäckte fnö-toppar, fom beherrka Europas högfla Tempel-fpetsar. Jag vet ej hvad det är för en hänryckening, fom fäger mig, at jag där är Dig närmare, Deffa maffors falther; deras höga fkapnad närma mig til den högtidliga tidpunkt, dâ Du danade
verlden. Himlarnes omätlighet gör vảr Planets ringhet mera märkbar fôr mig. Här erfar förftảndet en förvandling, fom utffräcker och mảngdubblar alla des förmögenheter. Jag tror mig vara famtida med alla förflutna Secler, och jag tycker mig $i$ hopandet af ruinerne, fkådeplatsen för fà mảnga ändringar, fe färkildta flägten af männifkor, fom förbivandrat deffa tyfta berg. De hafva fkådat denna famma Sol, och quarlefvorne af deras framgảng fäga mig, at alt fom här fyslofätter, förkjufar och förvãnar ofs, är intet emot det lif, fom väntar of öfver högderne af detta jordklot.

Dả jag fitter på de lägre bergen, framftäller för mig âfkådandet af de högre en ordentlig plan; mit öga tror fig där uptäcka de förfta utkalten til Naturen; och hon âterför mig til fin uphofsman.

Hvarföre, dâ jag bortlägger min fvaghet, mina villfarelfer och den bräckliga delen af mit väfende, äro deffa ögonblick få flygtiga? Hvarföre har jag endaft efter lảnga mellantider erfarit dem? Hvarföre fkall jag fakna deffa altför korta ftunder, dả jag kan pả kärlekens vingar uplyfta mig efver ftoftet?

Ack! Mina begär äro ej mer fă lifli= ga, ej heller mine tankar fâ uphöjde; jag har uphör: at vara det jag var; detta lifvets omforger hafva bortvändt mina tankar frân betraktelfen; fammanlefnaden med mina likar har upfyllt mit hjerta med motfatta känslor; fjälfva mödorna och befvären hafva fäftat mig vid jorden, hemviffet för brott och tårar. Jag máfte nödvändigt luttras i grafvens degel; det är döden fom fkall àtergifva mig vingary för at i den ljufligafte hänryckning uplyfta mig til Dig. Store Gud? Làt mig âterfâ mina tankar och mina begär, fảdana, fom jag egde dem, dà vid ftjernornas milda och tindrande fken jag dyrkade Dig. Jag är nu fänkt i bedröfvelfe, i jämnförelfe med den rena glädje jag dâ fmakade.

- Uplifva min fjäl, på det hon ouphörligen mả förhärliga Dig. Du har gifvit àt männikkan jorden til boning; men ämnad at älka Dig, är det hännes förnämfta ära.

Rädda min fjäl ur den afgrund hvari pasfionerne vilja ftörta hänne. Hoppet förnyar för mina ögon jordens yta; när jag betraktar Dig, utplānas alt det onda, och alt återblifver harmonie.

Om Ijusets Ânglar ifrån fina kretsar nediltego, för at uppenbara för mig hvad Du är, fkulle de väl kunna fäga mig mer än hvad min fjäl fäger? Har jag ej uttryckt alt, när jag öfvertygat mig at $D u$ är det förträffligafte, alsmägtigafte och bäfta Väfende? Och af hvilken eld brinna de Serapher, fom omgifva Din thron? Af kärlekens heliga lâga. Himmelfka kärlek! Du Kkall en dag i vâra hjertan blifva mycket mera renad; men icke blifva olik den vi under vår gemenfame Faders öga röne, dả vi lindre, hjälpe och tröfte vảr lidande broder.

Höga, förkjufande hopp, begrepp om en tilkommande fullkomlighet, förfvinne icke bland männifkjorna! . . Hvem fkulle väl ej lifligt intagas af glädje, at altid kunna komma närmare Gud? Guddomen är alt det Den bör vara; des Väfende är Ett och nödvändigt ; men männifkjan, et ändeligt och förringadt väfende, måte fmâningom upnâ och återtaga fullheten af fin varelfe; tiden måfte utveckla hännes med känsla och förftảnd begåfvade fammanfättning; den kan fullkomna hänne: denna omforg, detta arbete äro männifkjan öfverlemnade; hon mâfte känna fin ufethet och fin förnedring; hon måfe vilja blifva derifrản befriad; hon måfte $\mathbb{k} i l \mathrm{lja}$ ifràn fig
fina villfarelfer, fördomar och låga begär ; hon måfe âterkomma til värdigheten af fit urfprung. Dả förft kan hon ingả i verldar fulle af ordning, harmonie och fkönhet.

Våra kroppar äro förgänglige; vảra fjälar, hârflytande frản et Himmelikt urfprung, äro danade för odödligheten. Alla männifkjo-fjälar äro dyrbara i den Eviges ögon; Han vill icke, at en enda fkall falla i förtviflans rysliga natt.

Barmhertige Fader! min fjäl har känt Dig, mit förnuft har antagit Dig, mit hjerta har älkat Dig, mit ftoft har nedkaftat fig för Dina fötter, hela min varelfe har dyrkat Dig; det gifves inga bedröfvelfer, inga olyckor mer; döden är et tomt ord; jag är Din, o Evige! Min tanke tilhör Dig, hon fkall fortfara at lefva.

Skall jag tala om den, fom mifskänner Dig? Atheiften är et oförnuftigt djur, han är icke mera min like, och et fà vanartadt barn har fjälfvilligt tilffängt vägen för inflytelfen af Din Guddomliga kärlek; under männifkjo-fkapnad hyfer han djurets obändiga râhet; han är utan ögon, hjerta och känslor; och är ftraffad juft derigenom, at han icke känner Dig. Hans fyfteme är idel dârfkap; den förnuftige bör akta fig för hans djärfva, orimliga och fmädande tunga; han går tilbaka til förderfvet; han
ât död för känslans ljufva tårar; han fkall ock evigt blifva utan ftöd, utan tröft; han fkall icke kunna älfka det meft älfkvärda föremảl. Den olycklige! Har han någonfin känt kärleken?

Det hjerta fom aldrig älkat, var den förfte atheift.

Evigheten förlkräcker mig ej mer: jag Ikall vara där med min Gud; jag bäfvar icke för odödligheten. Atheiften är den enda männifkja fom, utan känsla för evigheten och infkränkt inom det närvarande, đkulle vága fäga åt en mägtig och illak Konung: " Du äger ingen domare $i$ et til" kommande lif; du kan bortrycka män" nifkjollägtet; ty det upväxer âter fâfom "gräset pâ fältet." Atheiften fkulle äfven vảga fäga til brottslingen: "Undandrag ? dig fraffet och lagens hämnd, och gör " hjertat döft för famvetsropen."

Ack! om begreppet om Gud är nödvändigt, fâ är det i fynnerhet för dem, hvilke aro öfver fina likar. Konangarne, innehafvare-af den allmänna magten, kunna, genom en fal/k uträkning, högfärd, eller fâfäng ärelyftnad, mifsbruka denna heliga magt, fom är lagarnes förnämfte befkyddare, leda den ifrân fit rätta ändamảl, och derigenom tilfoga männifkjuflägtet de fförfta olyckor. Store Gud! afvänd de olyckor fom
hota Europa; ingif Konungarne en känsla af fafa för krig, detta plăgoris, fom i fig förenar alla andra ftraff; tillât ej origtiga begrepp upkomma i deffe höge Perfoners finnen, hvilkas förfa fkyldighet är männifkjokärlek.

Europa är lugnt och ftilla*); flafveriet förfvinner fmảningom; det politifka onda, oundvikligt i ftora famhällen, är drägligt; Staternes gränser äro utffakade, och hvar och en regerande perfon äger en tilräcklig befittning, om han vill fyslofätta fig med fine underhafvandes lycka. Det tidehvarf, fom förenar alla konfter, där alla kunfkaper räcka hvarannan et hjälpfamt biträde, dät de lyckligafte uptäckter utvidgat kretfen af vâra begrepp, fkulle ej det utmärka fig framför andra fecler? Skall det, likafom de föregâende, beflăckas med mord, brott, och detta blodtorftiga raferi, fom hos männifkjan utplânar alla drag af godhet, hvilka tilhöra hännes urfprungliga ftorhets tilfảnd, och fom gifver männifkjoflägtet fâ djupa fâr, at tiden ej kan hela dem?

En mängd af uplysningar, okände för vâra förfäder, fkulle de blifva onyttiga för närvarande flägten? Skall, likafom i barba* riets tider, dem vi lärt at förakta, bloe
9) Fórfattaren fkref detta är 1785 .
det öfverftrömma jorden? Vetenfkaperne öpna hvar dag en ny bana til utöfning af männifkjans förmögenheter; och dả hon följer denna ädla ftrât, fullkomnar hon verkligen fit väfende; förmildrar fina feder, och utmärker fig genom ädelmodiga eröfringar; konfterne gả med ftora fteg til fullkomlighet ; Åkerbruket, Mechaniken och Chymien bemöda fig at för ofs tilfkapa förundransvärda tilgẩngar; andra mer angenäma konfter, fom framträdt pả våra Rkådeplatser, upväcka den i våra hjertan influmradeẹömheten; alla åfyfta männifkjans lycka eller frorhet. Skulle vi, midt ibland deffa nya och hugnande konfter, behâlla de barbarifka tidehvarfvens vildhet, fom vanhedrar vårt förnuft? Antingen làtom ofs afftà frân uplysningen, och de konfter fom förmá ofs at fälla tảrar, eller lảtom ofs värdera männifkjoblod; âtminftone fpillom det icke för fâfänga affigter och inbillade fördelar. Skulle vi vilja blifva kände hos efterverl. den, belaftade med de drag, fom i hiftorien väcka fafa? Ack! är det dâ ej tid at egna åt det Högfta Väfendet en icke blodfärgad jord, och at, genom föreftällningen af den Förande taflan af Europas förenande i et enda brödrafkap, förtjäna Des välfig. nelfer?

