## M. $H$.

Vvårt fifta fammanträde âlades mig, at i dag intaga detta rum, hvarifrân jag fâ ofta hört lyckliga talare höja fina röfler. Känslig för min ofullkomlighet, har jag ej kunnat undvika at befinna, hvad jag vid jämnförelfen gâr at förlora. Men den fom framträder utan anfprâk, utan all hög inbillning om fig fjälf, Ikutle icke den kunna hoppas Edert tâlamod, M. H., för et förfök, fom blifvit frukfen af några fả ftunders ledighet, och fom ibland alla fina brifter, âtminfone fkall äga en förtjänft: den, at icke länge trötta.

I alla tider har lyckans inflytelfe pâ fore mäns gerningar varit fynbar. Det är en allmän böjelfe, at fika til ära och anfeende - En fkall hinna mâlet, men tio fkola aldrig upnâ det. Det är mindre förtjänften än lyckan fom beffämmer allmänna omdömet och befäffar âminnelfen - Sant är det, at en for man, fom mifskännes, och en niding fom berömmes, altid af de vife âterföras til fit rätta värde; men deffe vife äro fả. Häraf har jag tagit mig anlectning at framkafla nảgra, i fanning mycket ffrödda, reflexioner, ledande til et bevis för mänfkliga ofullkomligheten, och fäkert. äfven tör min egen. -

## Strodda Reflexioner ofver Storhetens

 Vanfklighet, olika Lycka och Ära.*)Dat finns en Envảlds magt, fom uti månkjors bröß En ifrig tillit får, churu den bedrager; Som fkiftar lugn och ftorm, bekymuer, qual och tröft,
Som fâllan lyder hoppets róft,
Som hárjar flitens fült och flackar fnillers lager, Som hegdar hjeltens arm ach, fkyddar veklingen, Som fkánker brottet låf, Korakt at dygden gifver, Och vid havars delningsfïtt fórtjänfen lottlós blifver* Af ingen rátt forftadd - Och Lycka kallas den. Om utom tidens gräns ej nâgre rymder funnos, Dår af de dygdige belöningarne vunnos, Dả ágde månkjan rátt i knot fơrdjupa fig, Och laften loflig blef på villors tôrneftig. Men hon of Himmeln fâtr en kraft at motgång bára Och det ár denna fanna lăra:
Din lott ár Vanfaligbet, och Tâlawzod din ära.

År Ódet hjeltens vån? Skall han belo̊nad bli?
Nej, ofta på des väg fórfóljelfen fkall fỏdas,
Och lyckligare ár i fórfta ftriden तôdas, Án ófverlefva den - fe fotterland fóro̊das,
Och gramars fegertog, och egnes anarchie,

$$
\text { B } 4
$$

${ }^{2}$ ) Upläft den 25 Febr. 1797.

Och byters delande och bo̊dlars raferi.
Eller bór man den beklaga
Sora, uppå en fpillira fatt,
Den de ilkna vågor jaga,
Sjunker uti djupets natt?
Nej. Dà hoppet ljuft och matt
Màlat hamnen fór hans tanka,
Talar fjâlfva fanningen:
"Fór at hinna ráddningen,
"Har du tufen mil at vanka, i"

For Aran hjelten fóds. Men fkall hon altid króns Hans fnille, dygd och tapperhet?
Skall hon hans ádla vârff med frifka lagras lo̊na
Och fkapa hans odódlighet? Nej, oita famtids tackfambet Ar lik den fufteld, form tórfvinuer, Knapt ar den tánd och klarafe brinser, En ógonblick - den fius ej mer. Fơrfâtet väpnar fig. Låttfinnigheten ler. Och agget minfta fel med microfcoper fer; Men efrerverldens hand beióningen fkall dela Til tro̊ft fơr hyarje månfkjovån, Och rifta denna fanningen:
"Han fina pligter fyllt, Faft Rygtbarhet fes fela,
"Hans addelmod fórrjant men ej formodat den, ${ }^{n}$

Mânfkligheten tảrar gjuter Då hon faknar fit fórfvar, Och den dygd, fom jorden bar, Fórtt i gratven afa njuter.

Men icke altid dár. Bland hundra ftridare, I hvilkns hjeltebroft en lika âra lâgat,
Och fom för dygd och rätt de famma ftorverks vågat ,
Och alla varit lycklige,
Skall blott, kan bânda, en ril efterverlden hinua, Man skall de andres namn uppá ruiner finna, Och frâga: Hvad fürtjảnt beteknar denna fkrift, Som tiden ftympat har, och aldrig mảfa höljer? Och - i Cypreffers fkygd, i denna marmorgrift, År det tyrannen fom fig dóljer?
Ar det en philoloph, havs liror ingen foljer? Alt är förgänglighet, och Sülfva Minnet dör. Och hỏgre vishet if, at uti lugnet trifvas, An i en hvirfvelvind imellan klippor dirifvas: Då den fom jordens fred főrtóe Och altid ftôrfta bullvet gòr, Ar mindre ára várd, men mer befjungen blifver, Ån denna ftilla, ljufva dygd,
Som blygfam, nyttig, glómd, i lảga hyddans fkygd Åt dảrkapen en tår, åt no̊den biftănd gifver ;

Soın långt ifrån palatserne,
Af ingen âtrả târd, don årfda jorden plojer,

Och ej i ftora ting en fvag fórmåga rójer, Och ej på ftridens fält i grymhet fig fôrno̊jer, Och ej på fnillets basant fórfôkande fórdro̊jer Men kan àt ©dets vindkaft le. Ja ! Du fom aldrig fvard, men fôrfa plogen fmidde; Du , fom de fórfta korn i ảkerns fooote fpridde; Du , fom det fórfta trâd i lunden plantade, Da , fom de förfta feglen fpånde; Du , fom bland ôrterne den fo̊rfta lảkdom kånde; Du, fön i floggarne den fórfta tiger fâllt, Du, fom det fôrfta bro̊d at hungerns fôner fkiftat; Du, fom den forfta fred imellan bro̊der ftiftat, Du, foin det fôrfta värn kring fvagheren har faallt, J, glơnde nyttige, formtan rygtets yta!
Jag i odódlighet er glőmka vill fórbyta. J jorđens vál beredt - ej färgat den ined blod, Och inga villor fpridt - men ingen minnesftod Mig fager edra namn och edert ädelmod.

Mãnfjolynnet åra do̊mmer
Àt de frácka lafterne;
Och de milda dygderne
Sâllan fer och altid glómmer?

Lyft dig i fuillets rymd. Strid for dit fofterland. Befråmja allmánt vảl, Fly ej bekymrens bana, Gå, til fjảfffảndighet at de forfagde mana,

Och vinuftens troliftef bryt ur egennytans hand, Med faktmod dámpa hatets brand, Och famla fplitets barn kring dina harars fana: Gór alt - Men édet afgjordt îr.
Det fto̊tar Eugelbrechs, faft han fơmåga bär, At ftaka ut et mål för fina tiders fafa; Men det befkyddar Gufaf Vafa Bomerus, hjeltediktens far,
Fóraktets njugga fkáf hans famtids aitgärd var, Och aldrig trodde han i tretti feclers dagar Ej blott at vaca til, men ófven ftifta lagar. Men Voltaive fàngeus lón uti fin ungdom fâr, Och utaf bifall kjuft, och utaf fkänker riktad, Han glad ach lekande til rygrets tempel gatr. Likvål den pyramid, hvarpà hans uma fảr, 'Kan hända fórft fkall finnas fvigtad. Forkrâflad, forgsen, orm, och ntan verkningskraft Skall en, med hógfta ratt at ljus och nytta gifva, I tiden gäckad bli, och Cedan bortglómd blifva; Ty han blott dygderne men aldrig lycka haft. En annan deremot, med mindre fjalens ftyrka Skall ftorverk fóra ut, och fkapa fig et namn, De băgge ódets bifall yrka,
En fơrr, den andre fent fkall fly iglómfkans famni Ack! fágom: - Âr det râtt at månkjor lyckan dyrka?

Af Fo̊rfynen lika lott Af fórmåga, ej af lycka,

Tvånne dỏdelige fâtt, Vanfklighet fkall bägge trycka;

Förfârrdet vid fin gråus en enda fanning vet, Den, at det famlat har fórutan fákerhet.
Det på en ebb och flod at hypothefer gungas Àn nára ljusets ho̊jd, án ned i mórkret flungas, Ja, ftolt Philofoph, fom granfkar Atjernans log, Som i fyftemers form beftainmer Guds behag En frámling fór dig fjälf på relan genom tiden, Blef Visbet ej din del. Och pis din fifta dag, Du redan ljudet hor utaf den lärda ftriden

Til hvilken du en oflak var.
Och du, fom fegeriâll pâ Styrkans vingar far, Som gifvit riken namn, beherrfkat millioner, Och áreftoder fått $p$ a gruset utaf throner; Eñ puft - och du fórgảs. Dit fifta föremâl Skall bli at fe din affigt brytas, Det fâf, du fkórdat har, i finådelfe forbytas, Och fiftningen beredd at gunflingarnes ftâl.

## Mânkligheten altid letat

Etter ojảmnfórlighet;
Och fin ofullkomlighet
Glóuit, tharu hon den vetat,

Fơrtjảnften måtas bór af bragdens nyttighet; Ej af des lyckas ljud, men af des ivàrighet. Ty mindre vådligt ẳr pả lugna vågen flyta, Án flyra fkeppets fart dâ vreda formar ryta, Men feclernas erfarenhet, Af häfderne beftyrkt, hefannat,
At om en hjelte fig med vishet, verkfamher, Fórfakelfe och dygd mot lafterne bemannat, Oin i en allmán flykt han likt en klippa ftadnat, Och trotfat fordomarnes fvall;
Men lyckan afundfain mot honom fig förklarats Han Gudlik lánker fig, men mórkret ännu varar, Och obemárkt han flockna fkall. Så pả en vinterdag, den táta dimmor hôlja Sit omlopp Iolen gór, men oledd, fkymd och glömd Hon famma frålar har, faft tócknar dem fórdólja.

Vid horisonten tidigt gónd,
En lång och ryslig natt Akall hânnes bortgång főlja。

> Den lom ljus och värma gaf,
> Mirskând blir bland motgảngs -ilar;
> Áreminnet fallon hvilar Pa hans obefókta graf.

Sarmaters 1 kyddare, fom ikring jorden irtar, Som lyckans dagning blott, men ej des middag fett! Du fordom ordniny bód, men tyádrägt den fôrvirtar; Nu of den vifes lugn du efterdómer gett.

Af far och bojor hơljd och utaf nơd forfvaged, Af dina landsmån knapt beklagad,
Du lifvers tyngfa bördor bar;
Dà ofơrtảnkt en ftjerna fänkes; Dit ofôrtjânta qual betânkes, Och friheten dig atterfkänkes Utaf et vidftráckt valdes far, Hvars förfa jômna fteg uppå regenters bana Bevitna: Dygden fr hans vana, Portryck hans afiky år, och Sanning hans behag. Den dag han gjorde godt, hans lyckligafte dag. Och nu - du forgens blick pâ flydda óden kaftar Och til en ljusnad trakt med fvanens lângtan haftar. Bland nya verldens folk du fôker fállheten; Men, kanike áfven dár du ej fkall finna den? -Nej-drick af glómfkans flod, och hoppas icke lycka, Du hánnes falfkliet rònt. Blif oberômd och god, Njut nójets aftonfund-Men om dig forger trycka, Oin plagor ljuda i dit blod, Om Imädarn lagern vill ifràn din bjeffa rycka, En enda friftad fins, och det ár Talamod. Hon gafs åt Wasbington - den afundsvárda ára, At fegra mot fortryck til Frihetens forfvar, At Cincinnatus lik, uti bekymrens dar, Gä fram och fprida hopp - och ledan blott begára) At form Medborgare til lugnet àtergà. Men du Kofciufko, vărd at lika fallthet róna, Dig ingen tackfamhet ikall trófta och belöna. Man fkall din vanmagt fe - dit vårde ej foriftá,

Ej Storbeten beror utaf vår egen móda,
Et òde blandar fig i văra fóretag.
Det fvaga fpinnelnât en vårfåkt kan fóröda. Så kråfas Styrkans neagt, fà mơrknar Swillees dag.

Mánfkligheten altid hoppas
Finna hóg lyckfalighet.
Men bland ódens bitterhet Glådjens blomma fâllan knoppas.

I de mágtigares ftrid
Skall den fvage offret vara,
Och i lugnets korta tid,
Fika efter rygtets fara.

Motgång, vanmagt, ffard och nöd Själfve hjeltens ftunder dela -
Vi forblindas, lida, fela
Frản vår fỏdfel til vår důd.

## Den Känslofulles anfpråk på Sallbeter.

## Mine Herrar!

Den känslofulles anfprảk på fällheten, är detta förre än vanliga männilkjors? Denna frảga, M. H., är värdig eder upmärkfamhet, och fäkert torde hon någon gång redan vara eller framdeles blifva ibland Eder framftalld af en Ikickligare talare, än den J anmodat at i dag intaga detta rum. Skulle likväl de korta och ftrödda tankar deröfver, til hvilka jag nu máfte infkränka mig, icke fynas olämplige, icke ovärdige föremảlet af ert famfund, blir det mig en upmuntran, at framdeles vid mera ledighet gifva dem det fammanhang och den utförlighet jag kan áftadkomma.

Ar den kdnslofulles anfpräk pà fallbeten fôrre, in vanliga männi/kjors? - Vid blotta framftällandet af denna fråga är jag fäker, at J, M. H. redan inom Er fjälfve befvatat hänne med et tyft ja. Åtminftone fynes mig den tanken, at en känslofull och öm männifkja är fällare, än den kalle och känslolöse, för mycket äl $k$ värd, at icke gillas af hjertat, innan förftândet öfvervägat den; och jag fkulle fvârligen kunna högakta den mannens tänkefätt, fom önlkade, at
detta vore en villfarelfe. Men á andra fidan är det kanfke lika fäkert, at en tänkare, fom-endaft föker $\mathbb{K k a ̈ l}$ och grunder för fin öfyertygelfe, utan at förföras af det ljufva, det intagande $i$ en fak, hvilket lika ofta tilhör villorna fom fanningen, fkall finna denna fats inarare paradoxe än folklar. Vid blotta tanken, at den ömafte dödlige, at fjalfva Naturens och 7 ulies älkling framfuckat et forgligt lif, hvem freftas ej at fördöma denna lifligher i känslan, fom hos honom endaft fyntes vara en ftörre ömtảJighet för förtretligheter och fmärtan, endaft göra hans bröf mera blottadt och värnlöf mot anfall af alla flag, hans finneslugn lättare fördt, och hans lott at icke blott bära egna, utan efven dela andres, ja hela fit llägtes olyckor? Bör man dả fả högt ©katta denna känslighet; eller är det ej heldre en välgörande omtanke hos Na turen, hvilken likfom ftảlklädt viffa bröft mot obehagliga intryck - pâ famma fätt, fom arbetarens hand har at tacka en tjockare hud, at den ej fâras af de tunga eller grofva ämnen den handterar? -

Men dâ jag talar öfver en fak, van at betraktas ur fâ olika fynpunkter, och då $i$ intet ämne begreppen äro mera vacklande än vid det fom rör våra känslor, är det en billig fordran, at jag förft när*
mare föker beftämma hvad fom egentligen menas med den känslob̈mhet jag omtalar. - Denna är icke blott en vifs organernas fullkomlighet eller fvaghet, at ovanligt lätt röras af de minfta yttre orfaker, och at röras våldfamare än andres: en egenfkap, fom onekeligen är grundämnet til fkaldens och konftnärens fnille, til alla fublima och förkjufande fofter af inbildningen; men denna egenfkap utgôr likväl icke enfam det vi kalle en känslofull männifkja, och Franfoferne un homme fenfible. Man kan ej neka Nero en känsligare fjäl för harmoniens och fảngens behag än tufende andre; men tyrannens minne är derföre lika värdt förbannelfer. Man kan ăn mindre befrida Kotzebue den ömafte, den lättrördafte inbildningskraft, och likväl är det för det minfta möjligt, at rygtet kan vara fant, fom föreftällt ofs honom fom en man med mindre god moralifk caracter, ehuru mycket jag atminftone är böjd för at tro Protfatsen. Men i alla fall är den känslighet, fom föder fnillets och inbildningens underverk, icke det famtna fom den ömhet, hvilken utgör en männifkjas moralifka värde.

Ännu mindre menar jag dermed en vifs ytterligt ömtâlig och fin kảnsla hos en del männifkjor, hvilka bảde haftigare och våld-
famare än andre upröras, glädjas, oroas, hoppas och förfkräckas äfven af de minfta anledningar, fâ fnart det likväl endaft angàr dem fjälfve: männikjor, hvilkas hela känslokraft enfamt fynes tjäna at underrätta dem om det fom hänför fig til denna fora medelpunkt af verlden, i hvilken de anfe fig, och är fâ mycket ftarkare, ju mindre den delar fig til främmande föremâl. Jag nekar ej deffa at vara lättrörde, at lifligare fâras af en förtretlighet, mera modfällas af en motgång, mera lida vid en förluft, om den ockfà endaft koftade deras fafänga, än andre; men med alt detta kallar jag dem egoilfer, ej känslofulle.

Ännu et annat flags männifkjor kunde med mer anledning vilja tilvälla fig detta namn; hvilka jag dock med lika. ftränghet utefluter. Jag menar fâdana fvaga varelfer, fom ända til convulfioner och fuimningar röras af en ömkelig fcene; hvilikas förderfvade nérf-fyftem Ikakas fả hältigt vid âfynen af en olycklig och lidande, at de nödgas tilfluta eller bortvända ögonen, för at icke fjalfve gifva et lika bedröfligt fkảdefpel. Jag medgifver väl, at i flera fall är detta endaft en förnä̈n grimace, endaft en mafque, antagen för at dölja et $i$ grunden hảrdt och känslolöf hjerta; men jag vảgar ej derföre pâftả, at det icke C 2
äfven kan vara verkligt. Om en rik man fkickar til en ungdoms vän, fom lider i torftighet, några plâtar, med de heligafte förfäkringar til budbäraren, at han gerna ville fe och tröfta fin gamla vän munteligen, om han ej vore för öm och känslofull at kunna uthärda detta möte; fâ tror jag honom vifst icke: om et fruntimmer, under omforgen för fin parure, bedyrar at hon ej et ögonblick kunde vara borta frân fin väns fjukfäng, fả framt hon ej vore för lättrörd at fe hännes lidande, utan at fjälf röna anfall af fin migraine eller fina vapeurer, fả tror jag hänne än mindre. Men om ockfâ detta vore mer än et hyckleri; om männilkjor, det vi ej kunne neka, gifvas, hvilkas fibrer, like afklöfven fkälfva vid minfta flägt, fom aldrig kunnat uthärda en digtad ftark tragifk fcene utan feberagtiga följder, mindre en verklig utan olägenhet; - fả kallar jag deffa männiSkjor fvaga, nervfjuka, vapeureufa, eller hvad de behaga; men ej känslofulla.

Likväl anfer jag för oftridigt, at i famma lättrörda organer, famma medfödda känslighet, fom jag nu nämnt, och hvilken, endaft genom fin rigtning eller öfverdrift, blifvit egoïsme eller fvaghet, ligger et Na turens anlägg til den ädlare kånsloömhet, fom caracteriferar männilkjovännen. Sẩ
leda fin näring och tilvext från en gemenfam trädets ftamm de grenar, hvilka räcka frukten åt vandraren, och de fom förvexa til oduglighet. At utreda hvilka oändeligt mảnga och färfkilda omftändigheter i mänfkliga lifvet modifiera denna famma känslighet hos en del til et fel eller fvaghet, hos andra til den fublimafte fullkomlighet, lemnar jag åt de forkkande fnillen, fom äfven inom detta famfund finnas vuxna en fảdan underfökning. För mit ändemål är det tilräckligt at anmärka, at den ftora titeln af känslofull männifkja tilkommer endaft den, fom utan fvaghet och utan âtminftone en raifonnerad egennytta, lifligen delar de känslor af nöje eller fmärta hvaraf han finner andre uprörde; fom, vid åfynen af lyckliga eller lidande varelfer, är i ftảnd at glömma fig fjälf fả lảngt, at han erfar en verklig tilvext eller minfkning i fin egen fällhet, hvarigenom fjälfva hans egenkärlek blir en driffjäder för ädla och oegennyttiga gerningar. Denne kallar jag, i egentligen moralifk mening, en känslofull männifkja, och om denne är min frága: Är des anfprảk pả fällheten ftörre, i den mản han äger denna fullkomlighet? Man fkulle ej utan förtydning af hvad jag hittils fagt, kunna göra den flutfats, at känsloömhet emot andra uteftänger den
famma i affeende på ofs fjälfve, eller at en man med fmà paffioner och föga ömtàlighet vid det, fom rör honom fjälf, y re den Rkickligafte at omfatta andra med et önit deltagande. Tvärtom - detta är juft motfatsen af min öfvertygelfe, och jag fkulle anfe mig endaft til hälften hafva fökt uplyfa mit ämne, om jag ej betragtade den känslofulle $i$ det dubbla förhâllandet, til honom fjalf och til andre.

Känsloömhet, i affeende pả ofs fjälfve, kan ej vara annat än förmàgan at njuta mera lifligt, och fảras mera djupt af det fom andre känna mattare. At detta mycket beror af det phyfifka i organerne, deras förre eller mindre, medfödda eller upofvade, rörlighet, är defto viffare, fom erfarenheten lärt ofs, at en ovanlig känslighet nöter och förfvagar kroppsbyggnaden; och at männifkjor med en ytterligt hög grad deraf fällan hinna den âlder, fom de kalle och mindre lättrörde: lika med alt fort och ovanligt $i$ verlden, fom, enligt fin natur, fällan äger en lång varagtighet, Detta är ockfâ medelmáttans fförfta triumph, mindre afundsvärd än mángen förefäller fig - Vördom deffe àldrige, fom grânat under mödor och omforger för verldens gagn, fom i en lifligare àlder varit kanke ömare och känslofullare än vi; och betrak.
tom med et medlidande men ej föraktande öga den köld, fom nu rảder i deras känslor, och deras oförmögenhet at röras äfven af det ömafte. Förlâtom den 80 ârige mannen, fom utan fynbar forg fer en maka bortbäras til grafven, hyars förluft han för 50 âr tilbaka icke hade kunnat öfverlefva. Förlâtom honom, om han, vid hvar hänryckning öfver uplysningens och mänıklighetens fegrar, kallar det fvärmeri. Det är blott en liten del, fom âterftå af hvad denne mannen fordom var; fordrom ej af den hvad fom redan förfvunnit, Men deremot är vâr harm fả mycket billigare vid äfynen af deffe regeterande varelfer, hvilkas enda lifliga organer fynas vara de, fom röra matfmältningen, fom under fit fköldpaddlika fram/kridande på ảrens bana, med en hârdhet lik detta djurets fkal, uteftänga alt fom ej duger för deras rofgirighet eller förnöjelfe. Deras känslokraft, jag medgifver det, har famma förtjänft fom oxens, at den ej nöfar fig pâ föremâl fom ej angả dem. Mifsunnom dem derföre icke, at blifva frodige och gamle, at kallas nuge och eftertänkfame, at vara fkicklige hofmän i fridiga conjuncturer, aldrig freftade at upoffra fig för vänkapen eller öfvertygelfen: medgifvom alt detta; men - om de i ftöd deraf vilja tilvälla fig et företräde

## 40

framför känslofulla männifkjor, dả, M. H. hämnoms pả deras högmod med vârt fórakt.

Jag fätter den känslofulles fällhet ej i formågan at njuta längre eller oftare än andre; men i den, at njuta lifligare och af ädlare anledningar. Förlâten, M. H. at jog här, för at uttrycka mig i korthet, nödgas tilgripa nảgra förảldrade metaphyfika termer, dâ jag fkiljer imellan en intenfiv och extenfiv högd af iä̈nsla. Jag hade ej đärmed Nkolat fảra edra öron, orn jag fett mig i faand at öfverfätta dem, eller at utan faknad för mit ämne gâ dem förbi. Den förre af deffa känslograder tillägger jag den känslofulle; den fednare hopen af männifkjor. Om nảgon här đkulle anfe $\min$ frảga redan uplöft, ur det fkäl, at pả fällhetens vågikâl deffe grader af känsla kunna anfes ungefär upväga hvarandra; at famma del af fallhet, fom den känslofulle äger i ftarka och lifliga njutningar, äga andre i fvagare men flere; at famma känslighet fom uphöjer nöjet, ger äfven fmärtan en fkarpare udd, och at harigenom upkommer en jämnvigt, fom gör all vidare ftrid om företrädet onödig. Om nàgon, fäger jag, erinrar detta; fâ har jag egentligen ingen ting deremot: men neken mig likväl icke den tilfredsfällelfen
at, om jag kan, föreffälla Eder en caracter fom jag älfkar, pâ des intagande och lyckliga fida.

Jag vâgar dâ, utan betänkande, pảfaa, at den känslofulle, i mon af denna fullkomlighet, äger et vida ftörre fält för njutningar och vida flere anledningar til nöjen, än den kalla och phlegmatifka männikkjan. För hans öga ikläder fig Naturen likfom en högtidligare drägt, för hans finnen har lifvet tufende välluftar okände för andre. Huru mycket fkulle jag nu önfka mig §kaldens bildande föreftällningsgăfva, för at afmảla för Er, M. H. den känslofulle, fâfom Naturens förtrognafte gunftling, för hvilken enfam hon likfom blottar de meft ljufva och förkjufande af fina behag; til hvars öra hännes harmonifka röft, ohörd af myriader andre, tränger fig ömt välljudande i vädrens flägt, i källans forl, i foglarnes fånger; för hvars känslor hon likfom en moder för det meft älfkade barnet fpar de utföktafte och läckrafte njutningar, under det hon undfägnar andra med de gröfre och allmännare. Jag fkulle då följa den känslofulle $i$ de lyckliga ögonblick, dả beundran och kärlek hänrycka honom vid Naturens högtidligare $1 k a ̉ d e f p e l$, eller dá en ljuf melancholifk känsla framkallar en târ ur hans öga, vid bilderne af
den flocknande ftjernan, eller de visnade löfven, eller de fallna ruinerne. Jag fkulle föreftälla Eder Csfían pả Selmas ftränder, fittande vid Malvinas graf, och det forgligt rörande ljudet af hans harpa fkulle öfvertyga Eder, at för den känslofulle äger fjälfva forgen et ömt behag, är fjälfva fak. naden en njutning. Jag fkulle med Baggefen beföka St. Pierres ö; och Rouffeaus vâlnad fkulle där fvara mig, at hans öma känslighet för Naturen och mänßligheten, gaf honom vida flere de lyckfaligafte ftunder, än hans ömtâlighet förorfakade honom fmärtfama. Ån mer - jag fkulle vid âfynen af förtryck och orättvifa, följa den känslofulles inbildning til lyckligare verldar, där dygder uprättas, och där den brottslige förlâtes. Jag fkulle i deffa och tufende olika fall finna honom äga icke blott mera ämnen för den renafte glädje, än andre, utan äfven flera tilgângar til tröft och lindring under motgăngen; och jag Tkulle trotsa den, fom ändock vâgade neka, at han är fällare än de kalla trögrörda männifkjor, om hvilka Göthe fäger: De fe löfven falla; utan at tänka mer, än at det fnart blir vinter.

Och likväl hade jag ej ännu följt den känslofulle i fnillets och konfternas verld, ej vifat honom i fin väns fäll/kap, ej
föreftäll honom fom maka, eller i kretsen af fina barn; där jag öfveralt Skulle finna anledningar at uphöja denna männifkjans älfvä̈rda och lyckliga caracter. Men jag är fäker, at för $\mathrm{Er}, \mathrm{M} . \mathrm{H}$. har jag endaft behöft nämna deffa namn, och eder egen inbildning har redan fullbordat taflan lầngt fullkomligare än efter min teckning. Jag nödgas, ehuru ogerna, en ftund vända mig frản deffa gladare bilder, at ej altför mycket rättvisa den förebrảelfen, fom ville jag endaff fe mit ämne pả des vackra fida.

Lât vara, ropar den egenkäre maklige mannen, i hvars tycke Sancho Panja var visare än Socrates, hvars öga folens majeftätifka upgâng aldrig fägnat utan genom den tanken, at den dagen föreftod et calas eller en incaffering af hans räntor; lät vara, ropar han, at din romantifka hjelte finner nöjen och njutningar, där jag ej finner nảgre, - Jag afundas dem vifst icke: men, medgif mig ockfả, at honom möta törnen och ftötfenar pâ lifvets bana, hvilka ännu aldrig fảrade min fot; och döm fedan, hyem fom vinner vid jämnförelfen. Jag har, tillägger han, olyckligt vis tilfälle nog at göra denna jämnförelfe fjälf på min befynnerliga fon, hvars fá kallade känslofullhet redan förfört hans ungdoms liflighet, hans naturligen muntra lynne, och det fom är mer

## 44

än alt detta, redan koftat honom hans mö. derne. Ånnu efter flera ârs vana vid fin förluft, är han barnslig nog at grâta vid en äl/karinnas graf, i fället at fom en klok man föka fig en annan: hans dảrfkap at lảta röra fig af det fom angår andre, har mer än en gảng âdragit honom den harmen, at blifva bedragen eller lönt med otack; och för at föra hans finneslugn behöfs ofta icke mer, än en obehaglig tidning frân Seinens eller Pôftrömens ftränder. Ar detta at vara lycklig? - Är detta en älıkvärd caracter? frágar en annan - och vifar ofs en hop fvärmande ynglingar; fe där, ropar han, deras föräldrar, fom med bekymmerfulla blickar fälja deffe ynglingars utfväfningar, darrande af ovifshet at fe dem en dag lika lätt galningar eller förderfvade varelfer, fom ftore och känslofulle män.

Sådana inkaft, M. H., mot den känslofulles anfprâk pá fällheten äro för mycket vanliga, at vi fkulle kunna vara förlägne huru de böra befvaras. Medgifvom öppenhjertigt, det vi måfe medgifva, at en ytterlig känslighet, dả den ej ftyres af förnuftet, lätt kan forrvandlas til veklighet och fyaghet: Nekom icke, at det är mycket báde ftörre och berömligare, at bära motgången fom en man, än at duka under för den famma fom et barn. Medgifvom
alfven, at männifkjor af denna hallt äro lätt förförde til förvillelfer och utfväfningar af alla flag, och blifvom icke fvärmeriets förfvarare, dâ vi tro ofs frida för ömheten. Men erinrom derjämte, at alla dygder, alla hjertats ädlafte egen/kaper hafva en gräns, och at derutöfver är ytterligheten, hvilken aldrig bevisar nâgot emot fjälfva faken: eller hvem laftar väl tapperheten, derföre at en narr onyttigt vågar fit lif i en duell? Hvarföre fkulle man dâ döma obilligare om den känslofulle? Framför alt fkiljom väl imellan finnlighet och ömhet. Det är annars icke ovanligt, at en utfväfvande yngling fkryter af at vara öm och känslofull, i famma mon fom han är flaf af fina finnen, föraktar federne och det kalla förnuftet: Han tror, at under deffa vackra namn Ikall fjälfva liderligheten fynas mindre förhatlig, dả den ej uteftänger et godt hjerta; och han fimickrar fig, at pả detta fätt fe fina dârfkaper eller lafter bortblandade med ftore mäns fvagheter. Men han fkall ej bedraga ofs. - Sägom honom rent ut, at de finnligafte männilkjor äro verkligen de minft känslofulle: Frägom honom til ex. om det är ömhet, at förföra en olkyldig flicka, och fedan fly undan åfynen af hännes tărar; frågom honom, om det är känslofullt, at göra fina foräldrar gom honom, at finnligheten uteflänger ömheten, och at, dâ det djurikk hos männifkjor är râdande, kan det ädlare eller moralifka icke vara det. - Sägom honom detta, och, om hans hjerta ännu ej är lika förderfvadt fom hans feder, אkall han rodna öfver fin hảrdhet och blifva känslofull.

Jag har redan, M. H., alt för lănge mifsbrukat ert tảlamod, för at än längre vàga göra det, genom uprepande af flera inkaft mot den känslofulles fällhet, lika lätt befvarade fom de jag anfört. Snarare bör jag hoppas eder tilgift, om jag ännu en liten ftund föker fäfta er upmärkfamhet vid det intagande och lyckliga i denna männifkjans caracter.

Jag har förut åtminftone fökt vifa, at den känslofulle vifst icke har fkäl at anfe fig vanlottad af Naturen. Dock - hon enfam gaf honom icke detta företräde för andra. Upfoftran, omftändigheter fullkomnade det: Lika mycket. - Han äger det verkligen ; men icke äger han det derföre, at han fom en högre varelfe fkall tro fig, likfom af mifstag, fälld ibland vanliga männifkjor, för mycket under honom at känna hans lycka eller värdera hans fullkomlighet; utan derföre, at han, fjälf förmannligt danad för fallheten, är meft itand at meddela
och bereda den ât fina likar. Sả höjer fig ibland trälen denna fora majeftätifka Ce der, icke at enfam draga negdens muft eller uphemta fkyarnes droppar, utan at dela fkygd ât de fvagare vexterne.

I famfundslefnaden är det egentligen vi fkole föka den känslofulles företräde: där fkole vi finna denna hjertats egenfkap vara grundämnet til alla de älfkvärdafte dygder, alla ftora upoffringar, alla ädla företag, med et ofd, til männifkjans ypperfta moralikka fullkomlighet - Huru fkulle den dâ icke vara det för fällheten? Utom denna hufvuddygd, hvad är vänfkapen annat än en uträkning af egennyttan; hvad är kärleken mer àn et finnligt begär? Hos den kalla och känslolöse, hyad äro väl de ädlafte famfundsdygder: förfakelfen, mildheten, välgörandet, om icke et Akryt af hans fầfänga, eller et tvunget offer at lagarne och anfländigheten? Än mer - utom en vifs förädling af ömheten, förlora äfven verkliga dygder fin rätt til vår högaktning: Rättvifan blir hârdhet, nitet intolerance, tapperheten öfvermod eller grymhet. Likfom de mindre himmelskropparne mifta fit fken den fturd de ej uplyfas af folen; fâ, utom ömheten, förlora dygderne fit behag och fit värde.

Om jag icke billigtvis fruktade, at
redan hafva öfverfkridit de gränser, inom hvilka et Tal i muralifka ämnen mảfte infkränka fig, för at àtminfone finnas drägligt, hvilket ftort fält ägde jag icke här at föreftälla Er, M. H., den känslofulles fällhet i det han bereder andres; at afmảla hans hjerta likfom för mycket öfverflödande af öma och lyckfaliga känslor, för at kunna inneslutas där, utan at fprida fig til alt hvad fom omgifver honom. Med en mindre än medelmåttig upfinningsgåfva fkulle rikheten af mit ämne göra mig màngtalig, och det intagande i fjalfva faken öfverfkyla brifterna i talarens föreftällningsfätt. Tufende anledningar fkulle framte fig, at i olika fällningar, olika verkningskretsar igenfinna den känslofulle lika älkvärd och lika lycklig. Et tröftande ord i hans mun, en rättelfe af hans erfarenhet, en gåfva frân hans hand, alt fkulle finnas hafva et eget värde, fom den kalle och känslolöse ej kan gifva ât de rikafte fkänker. - Jag hade tilfälle vifa, at medlidandet vid andres olyckor, lângt ifrân at vara en plâgfam känsla hos den ömfinte, är tvärtom en verklig njutning för hans hjerta; at âter deltagandet $i$ andres fällhet, utom den krets där egenkärleken kunde inblanda fig, är en lảngt fällfyntare dygd, och kanfke, en förre moralifk fullkomlighet. Jag ägde anledning
anledning at omtala, huru den känslofulle, i mon af fina infigter och fin uplysning, utffräcker fpheren för fin ömhet til verlden och männi(kjoflägtet, och jag fkulle i det fallet finna hans fällhet grundad pà icke mindre än fanningens och uplysningens oemotftảndliga fegrar til mänklighetens bâtnad. Jag älfkar vifst icke deffa larmande verldsborgare, fom, enligt en for philofophs yttrande, fäga fig älfka männifkjollägtet för at llippa älka en far, en bror, eller en maka: jag tror mig hafva vifat hvilken aktning fâdane hycklare förtjäna. - Icke vảgar jag pảftả, at den känslofulle fkaldens
 " lycklig kalla, om ingen dödlig fanns 2) olycklig mer än jag," är mer än en vacker hyperbole, fom hedrar hans hjerta. Men deremot är jag lifligen öfvertygad, at för en öm fjäl, fom äger förmâga at infe och följa mäniklighetens framikridande til fullkomlighet, kunna des öden vifst icke vara likgiltiga, eller gryningen af fanningens dag annat än förkjufande : en fats fom jag alraminft behöfver bevifa inför et famfund, hvars ära och hvars fällhet det är, at genom uplysningens och federnes helgd vifa männiikjor fïttet at vara lyckliga.

Alt detta voro ämnen til de ömafte betraktelfer, de rikafte mảlningar, de ftar-
kafte bevis: och frân hvar färfkild fäll. ning i mänfkliga lifvet, dit vâra tankar följt den känslofulle, fkulle vi ăterkomma med den öfvertygelfen, at hans anfpråk pã fällheten är ftörre $i$ den mon han äger denna fullkomlighet.

Huru fmâ Ikulle icke i jämnförelfe häremot den kalle mannens betänkligheter fynas ofs? Huru obetydlige hans invändningar om den känslofulles ftörre lätthet at blifva bedragen, hans mjältfjuka funder, hans befynnerligheter och dylikt. Blotta vifsheten om vårt förakt fkulle quäfva den känslolöses högmod och tyfta hans inkaft. Han fkulle känna fig likfom nedflyttad til den lâga grad af männifkjovärde, fom närmaft intil djuren tilhör honom, och han fkulle ảtminftone ej vảga förklena eller förlöjliga en fällhet, fom hans hjerta ej är lyckligt nog at kunna dela.

Längre, M. H., vill jag ej mifsbruka ert tảlamod. Tillâten mig blott en erinran. - Jag tror mig vifst icke hafva fkrifvit en Afhandling om den känslofulles fällhet: jag tror mig endaft hafva famlat några de oumbärligafte materialier til en fảdan, tjänlige at efter utarbetning och en mognare grankning möjligen blifva det. Och ur denna fynpunkt anhâller jag at $J$ täckses anfe detta mit ofullkomliga förfök.

Konfen at tadla alt och bevisa intet, adagalagd i en fa kallad Recenfion af Salllkapet F. Bs. Journal fôr allmínna Uplysningen och Sederne, införd iforla híftet af G. A. Silfverftolpes Fournal for Svenka Litteraturen,

S
ällfkapet F. B. fom är kändt i allmänheten, icke blott tif fit namn, utan ock til fit föremảl igenom publiciteten af fina högtidsdagar, igenom fin Journal för allmänia Uplysningen ocb Sederne, och igenom fin fchol-inrättning i Stockholm, kallad Lyceum, fer fig pả et lika fả oväntadt fom oanftändigt fätt bemött i en af G. A. S. utgifven brochure, kallad: Fournal for fven $/ k$ Litteratur (fe p. 24-39.) Detta fätt, hvarpâ Magifer Docens vid Upfala Academie, och Bokhandlaren, Välborne Herr G. $A$. Silfverftalpe angripit Sällkapet F. B. til des exiltence fom Orden, til des göromảl och fchol-inrättning: et fätt ovärdigt hvar man af vett och feder, om det ock vore en enfkild perfon, emot hvilken han fkrifvit, är för lângt under den aktning Sällfkapet är fig fjälft Ikyldigt, för at à des fida förtjäna annat fvar àn förakt, annat
affeende än medömkan. Men oaktadt Sällo fkapets tyfta förakt, hyfer man dock för mycken högaktning för et vördadt Publi. cum, och fâar i för ftor förbindelfe hos mânge aktningsvärde medborgare, at icke vifa dem nâgra prof af välborne Herr Bok. handlaren Silfverfolpes anfpràk på förfând, nâgra bevis pả hans grannlaga urfkiljning och grundliga omdömen, famt nâgra caracteriffika drag af hans ärlighet och opartikkhet.
M. Docens och Bokiandiaren, välbotne Herr G. A. S. har med en fig fjalf til egnad auctorlig myndighet, i en fâ kallad profpectus, förklarat : "At hos ofs allmänna "granfkningar faknas, fom böra leda för" fattare til fullkomligheten: at utan en " fädan allmän granfkning kan man föga " hoppas, at litteraturen Ikall fliga til nả"gon utmärkt högd: at man i fynnerhet ") bör tilfkrifva briften af en allmän grank" ning, at i fednare tider icke allenaft til " en del allmänhetens fmak och kunfkaper " blifvit mifsledda, utan ock vâre unge " författare bedragne at i fina förfök fälja " odugliga mönfter; at det är nu mer ovan" ligt, at ibland de fà fkrifter, fom i Sverige " lemna preffen, finna nàgra, fom antingen " til innehâll äga fôrtjänf; eller fom i " anfeende til ftilen är utmärkt (äro ut-
2) märkta) af uttryckens rigtighet och fprå$\because$ kets renhet: at vâre författare med en ? all ting trotsande egenkärlek tyckas vilja " pâbörda allmänheten, at de äga fnille: " at man dock ännu bör hoppas, at deffa " fel kunna rättas genom et frängare un" derkaftande under allmänhetens räff, $\because \mathrm{m} . \mathrm{m} . \geqslant$

Med fâdana anfprâk pả öfverlägsna kunfkaper, fnille, fmak, allmän granfkning, fprâk-kännedom, etc. etc, etc. med en fả faderlig ömhet för unga författare, och, ehuru aldeles oombuden, dock med et flags förmynderfkap för allmänheten, frame träder G. A. S.

Vâre författare i fednare tider äro en Oxenftjerna, en Gyllenborg, en RofenAein, en Leopold, en Kellgren, en Lidner, en Lenberg, utom mảnge andre bảde i och utom Sven/ka Academien. Grundlig lärdom, fnille och fmak, rigtighet i uttryck och renhet i fprảket ftämpla deffe författares Akrifter: de hafva uphöjt, men aldrig mifsledt allmänhetens fmak och kunfkaper, och blifva aldrig odugliga mönfter för unga författare. Dả de flefte af ofvannämnde författare ännu lefva och utgifva fk rifter, är det lika fâ ofannfärdigt fom obetänikfamt fagdt af en pamphletikrifvare: Nu mera ir ovanligt at ibland de fâ Jkrifter, fom is

Sverige lemna preffen, finna nâgra fom dga förtjonft. I famma mening talar han om rigtighet i uttryck och renhet i fprâk, och juft under det famma felar fjälf emot bägge. Det är äfven, för en medelmåttig auctor, ingen fynnerlig förtjänft, at fkrifva ren grammatik, fom dock $i$ denna mening är uraktlảten: och et underkaflande under allmänhetens rdffi är en emphatifk fprâkfkönhet, endaft paffande i Silfverflolpes allmänna gran/kningar.

Herr Bokhandlarens yttrande bảde om Sällikapet fâfom Orden, och des fkrifter, är en oredig blandning af okunnighet och falfkhet $i$ omdömen, ach en vanhedrande grofhet i uttryck. Några ftällens anförande är nog at härom öfvertyga.

Herr Bokhandlaren finner, (han fjälf och vifst ingen annan) at et hemligt Sällikaps, eller et Orden's Sällikaps Journal för allmána Uplysningen är likafom man fkulle lofva en journal för allmanna uplysningen genom mörkret: (monne Herr Bokhandlaren förelatt fig en annan väg, eller genom uplysningen til mörkret?) at det tyckes frida mot fâdana Sällikaps natur at bidraga til uplysningens tilvext; at det är mindre begripligt, at en Orden, et bemligg Sällkap, ddr man i fit beqvdmliga incognito freftas at förföka mìnga faker, kan $i$ ling.
den och beftidndigt âyfta det fom endaft dr verkligen godt, och at det minfta man kan befara af fädana bemliga inrdutningar fór nagot föregifvet godt indamál, är charlatanerie, m.m. Okunnighet, fördom och obetänkfamhet; man vil icke förmoda en lâg böjelfe at fvärta medborgares goda företaganden framlyfa i deffa tilmälen. Är et arbete fämre derföre, at des författare är okänd? Huru kan det ftrida emot et Ordens Sällfkaps natur, at bidraga til uplysningen ? Hvad hindrar, at et fădant SällKkap icke i längden fkulle kunna âfyfta det fom endaft är verkligen godt? F. M. fällfkapet är äfven för fin âlder ganfka refpectabelt; fâledes efter. Herr Bokhandlarens logik urartadt, eller det minfa man deraf har at befara för nảgot föregifvet godt ändamål, är charlatanerie.

Sedan Herr Bokhandlaren gjort en barnslig anmärkning om fällfkapet F. Bs. förening med Egyptikka Orden, frâgar han med en fig värdig myndighet: Har dả Sällfkapet icke betänkt, at fkrảagtigheten och hemligheten i uplysningen, och fättet at befordra den, är en död för all uplysning? Et nytt bevis på Herr Bokhandlarens okunnighet om naturen af fkrá, och på des förhaftade omdömen. Har Sällkapet uteflutit eller förnekat någon at tillika utgifva . .krif.
ter om allmänna Uplysningen och Sederne? Herr Bokhandlaren frâgar vidare: Hvartil fkola de häftiga och orimliga declamationerna emot grankningar och grankkare fyfta? ((fällk. Journ, p. 291.) Til ödmjukt fvar länder, at de äro ditfatta, på det alle inbillfke Pedanter och pamphlet-fkrifvare, fom nu eller framdeles, under namn af Allman Granfkning, eller hvilken annan titel fom helf, författa critiker öfver Sällkapet och des $S k$ rifter, fkola där kunna läfa et för fig fullfändigt och altid paffande fvar; och dit fâr man för nu och framtiden äran at gifva dem anvisning.

Om fällkapets Journal utlâter fig Herr Bokhandlaren: "at där finnas flera ftyc" ken, fom äro rent af brott emot funda "förnuftet och fmaken: at man med möda " kan lesa up några, fom binna up til me" delmåttan: at noga granfka hvart och " et, vore at för grymt hämnas pả läfaren " med den ledsnad man fjälf máfte lida, dả " man af reçenfent-pligt nödgats gâ dem " igenom." (Ehuru fjallfve Cobern i ftraffpredikande icke kan jämnföras med vâr moraliferande Efop, tyckes dock deffa uttryck vara för grofva at tilräknas honom fjälf, utan de tilhöra fäkert nảgon af hans bemliga Socier.)

Skall man på detta anfändiga, ädla
och folta fpråk igenkänna funda förnuftets befkyddare, den höge fmakens âterftällare, med et ord: den ftora moderna granfkaren välborne Herr Bokhandlaren G. A. S? Han har väl icke (af ädelt medlidande kan man tänka) täckts nämna deffa ftycken, fom innehâlla brott emot fundt förnuft och fmak; men han har fagt det, och hvem vảgar dả derom tvifla? Bäfven nu J fmả författare! eder hemfökelfes fund är kommen! Bäfven för detta ftolta lejon, fom vill kråffa alt under fin fot! Dock lyfsnen nảgot til des förfärliga röft, och J lären genaft erinra Eder, at Efops âfna i lejanets Ikepelfe kunde, tigande för nảgra ögonblick, âftadkomma fraktan; men hon 介kränade, (ty när vifste en åfna tiga?) och den fatala röften röjde ftrax åfna-naturen. Derföre blef ock et mảngdubbelt förakt flutliga refultatet af hännes hjeltemodiga förfök. Men det är af recenfent-pligt, fäger Herr Bokhandlaren, fom ban nódgats genomgà deffa fycken, hvilka han annars funnit under critiken. Hvem har pảlagt välborne Herr Bokhand. laren den vanhedrande pligten at fkrifva grofheter och fmädelfer, om icke eget hjertas böjelfer förenade med en obetänkfam kitslighet?

Til at nu troget upfylla denna pligt, detär, at följa fin ädla böjelfe och vifa fin

## 58

höga fmak, underrättar Herr Bokhandlaren allmänheten, at man aldrig pả nảgot fprâk kan fäga om et fruntimer, at man bos henne funnit tróf. Hos ädelfinnade och välgörande männikkjor, vare fig fruntimmer eller män, har den arme och bedröfvade funnit och finner bâde hjälp och tröff. Denna fan. ning är lika klar, ehvad fkugga och tvetydighet det lâga och föraktliga löjet vill derpả kaffa.

Om ej Herr Bokhandlaren redan tilräckligen $i$ det föregàende uptäckt fit djupa förfând, fin rättvifa och ärlighet, Ikulle hans jämnförelfe imellan fagan om det lyckfaliga folket och Bjuggs Akaldedikt öfver Sverige enfam fullkomligen derom öfvertyga.

Allmänna felet i deffa afhandlingar, fäger Herr Bokhandlaren, $\hat{a}$ det obefldmda och origtiga, eller balffanna, - fom ràder bade ; tankar och fyl, och fom mer an ofta vanartar til fullt non-Sens. Hvilken fällfam uptäckt! Förut hafva de lärde fökt at itankar och fatser finna fanning eller Bokhandlare förbehâllet, at vid 18 feclets flut uptäcka icke mindre än half-fanning. De lärde pâftodo förut if fin enfaldighet, at Bokhandlaren Silfverfolpe dem, at hon
är äfven half. En tanke eller fats kan gifvas, fom fảledes icke är rigtigt fann, utan ock falk, ej heller rigtigt falik, utan ock fann, eller half-fann. - I famma mening Herr Bokhandlaren talar om fullt nonfenfe, gifver han fâledes fjälf derpå et oemotfägligt exempel.

Slutligen tillägger. Herr Bokbandlaren et prof af en afhandling, fom prunkar med pbilofopbifka grundfatser ocb hiforifka bevis. (Om grandfatser och bevis i en afhandling äfven äro fel, mäffe man genaft derifrân frikalla Herr Bokhandlaren Silfverfiolpe, fom i fin brochure vifat fig til dem vara en affivuren fiende.) Hans infall häröfver tyckes vara för mycket naïvt, för at icke $i$ hela fin vidd anföras. "Pbilofopbifk, "Grunder, Bevis äro ord, dem författaren " ej fpart i denna afhandling; men det " tyckes vara med honom i philofophien, " likfom i Theologien med de mund"chriftna; de komma ej derföre til him$"$ melriket, at de beftändigt ropa Herre, "Herre!" Med detta affecterade och barnsliga infall vederlägger Herr Bokhandlaren de i afhandlingen nämnde grunder och bevis. Se där prof pâ uplysning, fmak och grankning. I afhandlingen läfes: Med de gamle förfảs egentligen grekifka och romerka folkflagen, i fynnerhet under

## 60

deras florerande tilfånd intil deras väldes aftagande och fall, famt de nationer, fomt igenom famtida händelfer med deffa i hifforien giort fig kända, etc. Om en fcholgoffe, fom läfit nảgon grammatik, i denna mening mifstoge fig pâ, at de $\int /$ a fvarade til folkflagen i föregâende mening, förtjänte han med rätta en alfvarfam fchol-aga; men Herr Bokhandlaren, för at gifva nytt exempel pâ non-fens, lâtfar icke känna det, utan frảgar: Deffa bändelfer? eller deffa nationer? eller bindelfer famtida med nationer? I famma afhandling (pag 187) antager författaren fâfom en erkänd philofophifk grundfats, at männifkjan öfver hela jordkretsen födes med lika naturliga fjäls och kropps förmögenheter. Philofophie, Moral och Gudalära förutfätta och ftöda fig pà denna principe: och hvarifrân fkulle annars en allmän grund tagas til fanning och öfvertygelfe, til lika mänfkliga rättigheter och đkyldigheter, til lika förbindelfer, til ftraff för deras fel och belöning för deras dygder bảde hos Gud och män nifkjor? (En felagtig och förderfvad phyfik ändrar pà intet fätt principen, utan är blott et individuelt undantag.) Men Herr Bokhandlaren vederlägger fanningen af denna grundfats igenom följande djupfinniga anmärkning: Denna jamnlikhets ldra

Kalle vi ej vilja införa $i$ den allmanna uplysningen. Hvilken jämnlikhets lära fkulle dả Herr Bokhandlaren vilja införa $i$ den allmänna uplysningen? - I flutet af nämnde afhandling ftàr ..... Och i et Frankrike upftiga i våra dagar hjeltar, likafom champignoner uprinna ur jorden. Häröfver utbrifter Herr Bokhandlaren: Hvilken präktig diction' och hvilken ädel liknelfe! Lägg til: och hvilken uraktlâtenhet af criticus, at icke en gảng efterfe hvari liknelfen beffâr, nemligen i fättet at haftigt upkomma, och bör aldrig fträckas längre. Herr Bokhandlarens anmärkningar öfver Sällfkapets fchol-inrättning äro, bâde i lättfinnighet och löjlighet, fullkomligen fvarande emot dem öfver Journalen.

Välborne Herr M. Docens och Bok* handlare! Ni är väl icke den förfte, fom liknar inbillika ynglingar eller halflärda pedanter, hvilka hos ofs ofta uphäfvit fig til allmärhetens uplyfare och ledare, til allmänna granfkare och högfte domare öfver litteratur och författare; (ty när kunde väl fảdane lärdoms hjeltar börja med mindre än at ogilla, förkafta och omfkapa alt, fom icke är efter deras trånga begrepp och lilla erfarenhet?) Men Ni är den förfte, fom, pả et ovärdigt fätt och med fả oanfländig Akrifart, angripit et helt Sällikap. Det upe
lyfta och ägta fnillet framträder aldrig med påckande anfprâk på univerfal-kännedom, pả allmän granßkning; utan derpả fkall man igenkänna charlatanen och ftorkrytaren. Ni har i eder brochure felat emot grammaticans förfta reglor, Ni har fkrifvit omeningar, plattheter och ofvenika. Sanning i tankar, och anftändighet i uttryck, fom bordt vara edert förfta om icke enda fyftemảl, hafva hos Er, i anfeende til Sällfkapet och des fkrifter, fällan kommit i fräga. Med deffa ufelheter, Ni mả kalla dem fà mycket Ni behagar, allmän gran/kning, kommer Ni hvarken fjälf, ej heller leder Ni nảgon författare til fullkomlig. beren. *)

## T.

0) Den fom, utan gifven anledning, i offentliga Akrifter anfaller andra med ohofflighet, bitterhet och et ftarkt hemódande at forlojliga, har igenom et fädant upförande förverkat rättigheren til deras aktning, och gifvit en ráttmátig orlak til vedergâllning. At fadan orfak har ofvanftàende fvar blifvit forfattadt, hvari Herr Bokhandlorens. flera ovánliga angripelfer och ogrundade tilmálen emot §âlikapet F. B.f des fcholinráttning och journal uptagas och vederlăggas. Och ehuru Sállikapet icke fvarar på detta flags critiker, foon vilja kafta fkugga pà redliga affigter, fom fara anttándigher och fedlighet, fom âfidofáta fanning i laker och aktning

## Kung $\delta$ relfe.

Denne Journals Utgifvare få tilkänna gifva, at de emottagit et anonymt bref af den $\mathrm{z}_{0}$ Maj, tillika med en tryckt afhandling för hvilken et rum i Journalen begärdes; men ehuru med betygande af den aktning och tackfamhet, fom et ädelt och välment upfảt altid förtjänar, nödgas de ur flera fkäl underlåta tryckningen af det erbudna ftycket, fom vifferligen äger förtjänft; men likväl, i mer än et affeende, behöfde lämpas efter fednare tiders fträn gare fordringar af förfining $i$ alt fom framlägges för Allmänheten. Förfaget til en ny inrättning mả lämnas til framtidens kan hända ljusare dagar - At vidröra det nu, Ikulle lätt gifva nảgon quick yngling utan förftand anledning at leka med et ämne, fom förtjänar philofophens upmärkfamhet
för perfoner, och fom derfôre hvarken uplyfa eller gagna, utan endaft förbittrs; hafve vi dock icke trodt ofs åga fullt fkal at neka infórandet af detta fvar, i fynnerher fom forfatraren rigtigt anfort ur Herr Bokhandlarens egen fkrift de ftällent, emot bvilka han giort anmärkningen, och derigenom fatt den tânkande Allmånheter i tilfànd at fjälf granka och dóma.

Utgifuarne,

och den känslofulles medlidande - och et dylikt fkämt fkulle gagna hvarken uplysningen elier federna. - Imedlertid har man anfett för en helig pligt at betyga infändaren en förtjänt erkänsla, och at förklara det man aldrig skall finnas trög at medverka til nâgot för mänkligheten godt ändamal, fả lângt infigter och omftändig. heter det tillata.

## Annonce.

I anfeende til Förläggarens (Bokhandfaren Johan Dabl) timade dödsfall, fâr man hos Allmänheten anhâlla om benäget öfverfeende med drögsmảlet af detta häftes utgifvande. I flutet af näffa Augufti blir andra häftet färdigt, och fedan oafbru* tet et hvarannan månad. Prænumerationsfediar på denna ârgång kunna emot 36 Kk . erbâllas i Dahlfka Bokhandeln.

## J O UR N AL FÓR

## ALLM AN NA

$U P L Y S N 1 N G E N$ OCH
$S E D E R N E$.
UTGIFVEN
AF S $\AA L L S K A P E T$ F. B.

## ANDRA HÄFTET

$$
A E
$$

ANDRA ARGANGEN.
STOCKHOLM,

Tryckt i Kumblinsza Tryckeriet, 1797.


Om Religionens, Regeringsfåttens och Lagarnes olikhet hos forntidens märketigafte Folkjlag, Samt verkan deraf til danande of deras Seder och TÉnkefátt.

D
d federnes renher och förtånders uplys. ning utgöra grunderne til et folks fallher, fôljer naturligen at i famma mon de fo̊rloras eller villas, nalkas det förtryck eller undergång. Derföre år af mycken vigt at kánna huru feder och tânkefätt danas, Och hâfderne, fom vifa ofs folkflagens öden och beftyrka denna fanning, lemba er rikt âmne til forfkning hâraf. De tyckas ftyrka, at hâr gifvas viffa tånkefätr hos åtfkilliga folkflag, fom de lánge eller altid bibehâllit, och hvilka likafom af naturen dem tilhöra. Franfofernes liflighet, Spaniorernes ho̊gdragenher, Britternes butterher torde böra härledas från denna grund: climaters verkan. Et kallt, fträngt och rent climat gör folket rafkt, härdadt och frifkt: E 2
et varmt danar fina invånare fvage, veklige och bójde fór lâtrja. Et ralkt folk ålfkar fribeten, aft tappert, arberfamt och ftåndaktigt. Et vekligt deremot àr lâttinnigt, lâtrjefullt och flavifkt. Men lika oftridig fom den fats âr, at climatet verkar på feder och tânkefâtr, ảr åfven den, at climatets inflytande kan minfkas och i det nårmafte quàfvas genom Gudalårans, Regeringståttets och Lagarnes. Intet ftêlle finnes dầr Frihet och enválde icke omkifrat. De fordne Grekers och Romares tapperhet och frihers - ande faknas hos deras âtrlåggar: och et dyftert múrker hóljer nu Grekland och Egypten, konfternes och odlingens förfa fofterbygd. Detra alt har gifvit mig anledning til forfkning, fór at af häfderne urleta hvad inflytande någrá af de âldre folkflagens Gudalåra, Regeringsfâtt och Lagar kunnat medfơra å deras feder och tânkefâtr,

Betraktelfer ófver Naturen, des kjufande fko̊nher, des fo̊rvånande kraft, folens och Atjernornas majeftir, årets våxlande fkiften och deras olika formåner hafva ofelbart gifvit månnifkjorne fórfa begreppen om Gud. ofverensftammelfen i hela fkapelfen vifade dem, at denne Gud icke kunde vara mer àn En. Tackfamheren gjorde Honom ålfkad: magten fruktad. Men deffa kånslor blefvo ack et utfprung til villor. Tackfamheren för
ftore mäns vålgårningar och beundran ofver deras fôrvånande bragder ftrâckres få långt, at de afven åkallades fâfom Gudar. Frukran fo̊rfo̊ll til vidkepelfe. Blodiga offer, äfven af månniikjor, infôrdes. Myfterier, fyner och uppenbarelfer troddes, och Gudalåran blef et medel at forrvilla.

Naturen har ofelbart ämnat månnifkjorna til famlâlls lefnad. En medfôdd bơjelfe för fâllikap, vånkap och fórtroligher kan icke beftridas. Föråldrars omforg fo̊r fina barns upfoftran och ouphórliga ömhet fôr deras vall, à ena, och barnens tackfamhet à andra fidan, år et naturlige urfprung til de fo̊rfta famhällen, dem en utvidgad flàgr, inbördes behof och inbôrdes förfvar fnart gjorde vidftråcktare. Den meft anfedde, åldfte, ftarkafte eller visafte blef anfo̊rare och ftyresman. Des domar och beflut åtlyddes och verkftåldes. Åkerbruket fordrade ftadgade boningsplatser, vildheren foorfvann fmåningom, ordentliga fambållen grundlades och ordentliga lagar inrâtrades.

Håfderne anfe Egyptierne vara det folk fom fơrft ågt lagar fo̊r Samhåller, inråtuningar fôr Gudadyrkan. Regeringsfâtret var Monarchie, thronen àrftelig: men ehuru Konungarne lyfte af prakt och anfenlig hofftat, hade Prefterne likvåt hógfta magten i fina hånder. De omgảfvo Konungens perfon,
och beklâdde alla vigtiga åmberen, Dem var tillâret at opåtalt fälla omdöme om Konungens fo̊rhâllande. De borde gifva honom råd och leda des beflur: de fórvarade rikers handlingar, Ikipade lagen, upburo befkatıningen, och dem tilhörde en tredjedel af landers jord. Når Konunga-åtten utflocknade, fkulle den fom valdes i ftallet tagas inom preft. eller krigsftånder, men i alla fall, innan han emottog regeringen, initieras i Prefternes famfund. De Akola ågt många kunkaper, mycken visher: men om få var, meddelades åt folker icke mer àn fom vâl kunde ófverenskomma med deras egennyttiga affigter. Det vigtigafte blef en hemligher inom ftảndet, deras tal förblommeradt med gator och allegorier, och deras fkrift var hieroglypher. Allmånheren lemnades i okunnigher om Gudalârans inre fanningar, och fick blott behålla den grofva ytan, hvarigenom des tänkefått blef fórblindadr och des finne fâftadt vid beftåndiga ceremonier. Troligen for $\AA$ kerbrukets upkomft och helfans bevarande hade viffa djurs anvåndande til mat blifvit fórbuder: i långden tilegnades en del af deffa djur Guddomlig vo̊rdnad: andra åter en tådan orenher, at deras blotta vidro̊rande fordrade religions ceremonier. Offren voro mångfaldiga och blodiga: deras fefter oanttándiga och fơrderfvande. Alt umgånge med uuländningar var fórbuder; man kunde icke
ăta med dem vid famma bord, finnu mindre nyttja famma dricksk\&̊l ; er medelat bibehålla mórkret och preftvaldet. Folket var indeladt i trenne fånd eller claffer. I den tórfta voro preft-, $i$ den andra krigsftåndet, $i$ den tredje alla ófrige landets invånare. Imellan deffa var ingen blandning; barnen måfte åtnójas med föråldrarnes ftånd, och fingo ej en gång vidraga annat handverk eller nåringsfång ån deras fîder idkat. Lagarne voro ftränge, men genom Jus Talionis afpaffade. All råttegång utfơrdes Akriftligen, och domarene förbundo fig med den kraftigafte ed, at ej en gång låta fig af regeringens magtlpråk ledas från råttvilan. Man måfte i flera affeenden erkänna de Egyptifke lagars fkarpfinnigher. Åkerbruket hedrades, och folket vandes vid ro och ftillher. Til förekommande af mord var ftadgadt, at âfven den fom fåg en måhniIkja i fara och icke hindrade et mord, mifte lifver. Til flafveriets mildrande fórordnades do̊dsftraff äfven å en träls mo̊rdande. Til och med efter do̊den fo̊ljde lagens håmind. Den aflidnes gårningar underfôktes, och folket dömde offentligen huruvida han förtjånt begrafning: en lag, fom fjelfva Konungarne voro underkaftade: en lag, nyttig ifin inråtening om den kunde beyaras från mifsbruk. Men om man bór fátra tro til flere háddetecknares vitsord, at röfvare och rjutvas

E 4
voro et fofrkildt fkrå, med alliggande at fjå̂fve angifva det fulna emot undfâende af fjerdedelen vårdet, tyckes detta bevifa at elânde och tygello̊sher ftigit til den hójd fom gjorde andra medel otilråckliga. Ågandet of flera huftrur var forrbudet; en ofelbar orfak til Egyptiernes folkrikher.

Egyptiernes anfeende $i$ forntiden var ftort; men deras Gudalåra, Lagar och Regeringsfâtt inneho̊llo grundorlaker til deras oundvikliga fall. Ty genom en fórvänd Gudalåra blef vidkkepelfe info̊rd och formuftet qvåfdt. Genom en fórvând ftatsfórfattning hade Prefterne fått i fina hånder magten at trycka och konften at förvilla folket, och vande dem at blindt tro och blindt lyda. Derigenom at alla hedersftallen voro hos viffa flågter årftelige och ingen vâg fôr folket óppen at inkomma i deras famfund, inlågga fórrjặnft och vinna belơning, forrqvåfdes all tåflan; och desurom kunde imellan fă befkaffade fårfkilde claffer ingen gemenkap och varagtig offverensftatmmelfe bibehâllas. De ho̊gre fórakrade, de lägre hatade, ingendera anfåg fig fo̊renad med den andre, och famhållsbandet förfvagades. Och dà barnen voro fo̊dde til et visft nåringsfång, och ingen fick fólja egen bo̊jelfe, upkom naturligtvis et tvång fom nedtryckre fồrkofran och utvekling. Derigenom at fórakt för alt utlånd fkt intrycktes i folkers finnen,
vandes de at aldrig begagna fig af andres upt\&̊ckter eller fórbättringar. Regeringsfôtet verkade på federne, och de blefvo fiafvilke, krypande ach bedråglige. Egyptierne erhöllo namnkunnighet genom fina i bórjan haftiga, och på den tiden vigtiga framfteg $i$ hyfsning och kanfkaper: de voro desutom ofortrume ochflitige; men vunno aldrig nigon flags fullkomligher, fmak eller Inille. Ferierne underkufvade dem, och fedan hafva de lydt hvar fegervinnares magifpråk, alrid fórdige at bója fig under oker, utan kånsla fo̊r åra eller friher.

Năft efier Egyptierne i sider voro Ifraeliterne. Mojes, deras Lagftiftare, hade blifvie upfódd i en Egyptifk Konungs hof. Sit naturligen goda förftånd âgde han dâr tilfâlle at odla. Det vann hójden at månfklig uplysning då Gud Sjâlf valde honom til tolkare af Sin vilja, Mofaifka ftarsfo̊rfattningen fôrenar den andeliga och borgerliga lagen. Likafom i Egypren blefvo alla preftåmberen fôrbehållne ât en flågr, och irfrelige. Genom prefterne tåckres Gud ftyra folket. De fo̊rordnade om ftatens angelâgenheter. De fkipade lagen gemenfamt med de silfe af folket, Et råd af 70 perfoner afgjorde de meft invicklade tvifter. De tio budordens, med flere ftadgars, fórtreflighet, vitnar om deras urfprung, Långe ftyrdes Ifraeliterne efter denne
grundlag, och blott vid vådeliga tilfållen antogos regenter. Åndteligen begärre de en Konung, ej.nog uplyfte at blott ftyras af lagar. Dock ehuru Konungarne hade hela verkftallande magten, och palade fkatt efter behag, voro de likvål fo̊rbundne at råtta fig efter lagen och kunde icke deri go̊ra någon ändring eller tilolkning. Mojes fick vall Guds tilftånd at bibehålla àtkilliga Egyptifka religionsbruk, făfom offren, omkkarelfen, fórbud emot vifs ीlags mat, tatta badningar, $m, m$, en del for helfans bibehallande, en del kan hånda fôr at ej på en gång borttaga alla finnligherer; men de inkrånktes mycker, och fơ klarades federmera icke höra til fjălfva váa fendet af religionen, Utom Prefterne voro alle fkyldige at til landets förfvar båra vapen. Husfádernes myndighet offver fina barn och flafvar var anfenlig. I ófrigt voro alle jåmnlike, och endaft åldern gjorde fkillnad. Jorden var delad imellan flâgrerne, men Prefterne behöfde hvarken få eller fkåra, utan lefde af tionde. Hvart fjunde år var helgadt til hvila. Dà arberades icke, och inga fkulder fingo utkrâfvas: då frigå fvos alla trálar, fom voro af egen flagr, Hvart femtionde år förfvann all enfkild gåld, dá alla jordakóp uphåfdes, och hvar flagt återtog fit, Hårigenom bibeho̊lls jåmnlikher i fo̊rmógenher, Ảkerbruk och landhushâllning voro deras nåringsfång.

Ingen anfåg fig ovårdig at deltaga i arberer. Saul korde fina oxar àfven iedan han blifvit Konung. Deras förakt fôr hedningar Atráckte fig äfven til deffes konfter och verenfkaper. Icke obekante med Ófterländ!ka våltaligheren, lâra de varit nog okunnige i konfter och handaflógder; tils Templets byggnad infórde dem. Prefterne voro deras hafdetecknare. Upfoftran infkrânkte fig inom kånnedomen af Mojis lag, forfádernes bedrifrer och kroppens härdande. Tapperhet kan icke frånkånnas dem. Månggifte var tillåtet och mycket ófligr. Lagen upmuntrade på flerahanda fätt folkókningen. Ockfå blef derta folks rilvext förunderligen ftor. Deras rike var mågrigaft i de forfte Kanungarnes tid, federmera blefvo de delade af tvedrågt, tryckre af tyrannifke Konungar, och kunde icke emotftà maigrige fiender; dock koftade deras kufvande och Jerufalems flutliga forftöring deffa ganfka mycket, hvilket, jåmte Judarnes ouphörliga fåndaktighet, at, oaktadt forrtryck och de fasligafte forfo̊ljelfer, bibehålla fin tro, fina gamla feder och tănkefâtt, nogfamt vifar Gudalårans och lagarnes verkan.

Dả inflytandet af en Låra, fom inpräglar moralifka fanningar, icke annat kan ân vara förmånligt, och medfóra et folks forråaling; då leder deremot den Låra, fom blott hójer finnligheren och lifvar inbildningen forr eller
fenare til yta och lâttfinnighet. Sådan var de fordne Grekers. Deras Gudars antal var ftort; hvart ftảnd, hvart nåringsfång, hvar konft hade fine far rakilde befkyddare; och deffe Gudar anfĭgos åga alla mánfkliga lafter. Flere lirde hafva vål pâtladt, at nyttige fanningar under dikter och allegorier voro fórborgade. Om fà fôrliailler fig, kunde det fåfom förborgadt ej hafva inflytande pà folket, hvars upmårkfamliet endaft făftades vid Oracier, Ho̊grider, Ceremonier och Lekar. Oracler lemnades på flera fárikildra ftâllen; hvilka voro merändels rvätydiga, fò at meningen berodde på utrolkaren. Deras inflytande på hopen var mågrig: ockfå nytrjade månge ftore lagfiftare och faltherrar dem til utfórançe af fina affigter: bedragare, ar fôrvilla. Grekernes, i fynnerhet Athenienfernes ho̊gtider vuro mångfaldiga, Akiljagtiga til uriprung och ándemåt, olika pà olika fatlen. De Ceres til arra i Eleufis inråtrade ho̊llos i mycken helgd, fordrade initiation och tyfhet. Cicero påftår dem hafva bidragit til det behag, den månfklighet, ömhet och belefvenhet fom utmårkte Athenienferne. Men då man nu icke kan genomtrånga hemligheten, och låledes de Eleufifka myfteriers infly: tande til federnes forrbåtrring år ovifs, år de Bacchanalifke ho̊gtiders verkan til deras förfårming känd och uppenbar. Grekernes

Gudalåra, i och for fig fjalf betraktad, upmuntrade icke några moralifka dygder och verkade blott vidfkepelfe och lătrfinnigher; men genom et klokt anvåndande blef den likväl et medel at lifva kånsian för âra och befordra kroppens härdande. Detta fkedde genom inrâtrningen af lekar vid alla religions högrider, och hufvudfakligen genom de Olympifka Ipelen. De voro hjeltars tidsfórdrit, hjeltars fkola: de danade ynglingen til krigare, ftårkte hans helfa, hârdade hans kropp, fórenade Atyrka med vigher, och bidrogo til taflan imellan Greklands fôtfkildta folk, De gåfvo anledning til vitterhetens forrfa upkomft, Aträcktes federmera äfven til tifflan imellan vittra arbeten, upmuntrade och lifvade fnillet. Meṣ lika fom många andra nyttiga inrâttningar, fôrföll affven denne til yiterligher. I ftållet ar en lagerkrans var den enda belo̊ningen, utdelades federmera âfvell penningar, hvilka taedfőrde omätliga urgifter och blefvo en tunga fór ftaten.

Et af ándemàlen med Olympika fpelens inrâttning lâr åtven varit at urbreda en fam-hâlls-ande imellan Greklands färkildta folk, och genom nårmare umgånge fórena dem med vånkapens och förtroenders band. Stadgandet af den bekanta domftolen Amphictuon, hade famma affigt, at af hela Grekland lika fom góra en enda ftat; men defía färfkildta

## 28

folk hade enfkildra affigter, och den tidens uplysning var ej mágrig ar ófver dem fegra. Spartas och Athens ftridigheter gjorde derta kloka fórtơk utan verkan, och upvåckte de inbórdes krig och mitshálligherer fom flutligen medförde friherens fơrluft. Flere af Greklands fmåfater fkulle vål til fir regeringsfâtt och lagar kunna förtjåna at omro̊tas, men vi tro ols likve̊l nu endaft bóra infkrínka vår underfókning til de namnkunnigafte, Sparta och Arhen.

Spartas befynnerliga och onaturliga lagar voro inràtrade af Lyourgus: en nytrig medborgare i Sparta, en fkadlig medlem af månkligheten. Han ville dana et folk fom Jika i râttigheter, feder och ågodelar, icke fkulle kânna olydnad eller oordning, fom fyflolo̊́f ftörre delen af dagen, ej fkulle fórfalla til veklighet, fom rappert, ooffervinneligt, allmånt vórdadt, 1 kulle åtno̊jas med fina infkrânkra grånser, icke inkråckta, icke ófverfalla: men han fâfte hârvid ingen upmårkfamhet på de fanningar, at fyflolo̊shet ftrider emot naturen, och at Spaptanerne icke kunde befta utan genom likars forrryck och tråldom. Högfta magren i denna ftat var delad imellan tvånne konungar, fenat och folket. Konungarne förde befålet i krig, men i fredstid ägde de fo̊ga mer ån namner och rättigheren at föra order i fenaren, Senaten,
fom valdes af folker, fatrade beflur, dem folket likvål borde ftadfâta och kunde fórkafta, De fem Ephorer, hvilka fkulle vaka ófver frihetens vid magt hållande, ombytres årligen, hade infeende ofver fkattkamaren, kunde ftraffa orh affåtra fenatorer, och genom fina fôreftâllningar verka åndring åfven i Konungarnes beflur. Alle, utan årfkilnad, voro underkaftade lagarne, på hvilkas verkft́sllande enfkilde godtycke icke hade minfta inflyrande. Lacedemonerne voro frie och lydde ingen annan magt än lagarnes, hvilket áfven hade den verkan, at ånda til Republiquens flut man aldrig måkkte hos folket någon gåsning, eller of konungarne något fóriờk ril rubbning. Men jjálfve deffe lagar voro befynnerlige, hårde och onaturlige, Tapperheren enfamt berómdes, fegrare belo̊ntes och deras afka hedrades med grafvårdar; men Spartanerne voro forbbudne at befatta fig med handel, fegla ellet frida til fjós: at vinnlågga fig om konfter och verenfkaper, idka handverk eller odla jorden. Det ena anfags onyttigt och det andra flafvifkt. Desutom fträckte lagarne fig til de minfta delar af federne ach allmánna lefnadsfâtrer. En gift man fick ej oftare, ân på förefkrifne timar, fe och lefva med fin huftru: men han ágde râtrigher och var åfven i viffa fall fkyldig at tillåta flere blifva delagrige af hennes behagligheter. Båda
kónen hade gemenfama badhus, fogtade och danfade blortade infor hela allmánheren. Blygfamheren, denna få ållfkvårda egenkap hos det tâcka kóner, och Jjâlfva âktenfkapers helgd blef vål hårigenom fơrlorad; men Lycurgus vann fin affigt, at i det närmafte kråffa kårlekens vålde; och hade fórekommit de fvårafte pảföljderne genom barnens upfoftran på allmân bekoftnad. Det var icke nâgon tillătet at fipisa vid eget bord, hvarföre alla maltider tkedde gemenfamt och anrátrningarne voro for alla lika, tarflige och infkrânkre. Sjålf̣ve Konungarne voro hårifrån icke undantagne. Kläddrågten var fo̊reikritven, enkel, men fnygg. Deras hus fkulle vara utan prydnad, väggarne timrade med yxa, portarne tilkurne med fag. Myntet var af jern, alla andra penningar fôrbudne. Deffe inråtrningar förekommo veklighet, bibehöllo jâmnlikhet i lefnadsfätr och ágodelar: och famma jämnlikhers - principe blef ännu kraftigare befaftad derigenom, at alla barn upfoftrades tilhopa, altifrån deras fo̊dfel, och njöto lika undervisning, lika ófningar. Upfoftran var i hógfta måtro frrảng. Lydnad och vo̊rdnad fôr lagarne inpråglades från fpâdafte åren, och likafom intrycktes i deras fjal. Hvart o̊gonblick vakades o̊fver elevernes upfo̊rande. Alla tidsfördrif och barnnójen betogos dem, alla förleelfer ftraffades härdt, de risades en
gång om året på Dianas altare, blote fór at vånas vid plågor, och deras kroppsófningar voro oftaft blodige, ofta omånklige, Derta inplantade hos dem grymhet och vildher, hvarom deras affkyvärda upfórande emor fina flafvar Heloterne i fynnerher vitnar; men de blefvo tillika tappre, ofo̊rfkråckte, fluge, ftåndagtige i fina tånkefâtr och beflur, och uumartkte fig fôr en oinfkränkt kårlek til frihe: och ára. Sjelfva narurens känslor voro kufvade, och man fallde ingen tår öfver fórluften af en fon, en vån, en bror fom foll i friden, men vål o̊fver den fom frålfat fig med flykren. Sả långe Spartanerne voro nójde at förlvara fina grånser, vero de oo̊fvervinnelige, men dà herrfkningslyftnaden förledde dem at inkråkta, och no̊dvåndigheren för et affigfe krigs fo̊rande, fôrmằdde dem at åndra Lycurgi lag, infôra guld- och filfvermynt, famt bygga en flotta; var en af grundpelarne i ftarsbyggnaden bruten, federnes renher och enfald forrfo̊ll, Spartas ära afrog, och des friher gick förlorad.

Spartas, granne och rival var Athen; denne ftat, lom, ftyrd efter den odódlige Solons lagar, blef en prydnad för verlden. En fenat af 400 perfoner undertókte ftatens angel̊g enherer, och beredde dem til folkers pröfning. Verkftaillande magren beftyrdes af Archonter, valde blott fër et år. Folker fick
endaft Ófverlágga om de åmnen Senaten fó。 rebragte, men deras vilja blef lag, och de enfamt egde râtt fórklara Lagen. Hvar och en fom behagade fick tala offentligen, uplyia faken och ytura fina tankar. Areopagen, denne domftol, få vórdnadsvård fôr fin ovå1dighet, billighet och klokhet, fà berȯmd of alla håfderecknare, đómde o̊fver brottmàl, och hade infeende offver lagfkipningen och federne, Upfoftringsverket belörgdes med ytrerfta omforg, få ar barnen underviftes ej allenaft i lagen, krigs - oclı fjömanskonften, och upmuntrades til rapperhet, utan âfven i vitterhet och vetenkaper: ej allenaft i ófningar fom hårdade kroppen, utan åfven i dem fom uplifvade; fåtom Dans och Sång. Lydnad fôr lagar och ftyresmån inplantades icke med tvång, utan genom ófverrygelfe. Upfoftran ingöt frihetsanden i deras 1 j a 1 , regerings. fåtret bibehơll och likafom fórenade denna kinnsla med naturen. Deras allmånna fammankomfter voro và ofta bullrande, folket ofta deladt i partier; men et fiendligt anfall förente dem, och minfta fkymt af fara fôr friheten kom dem at glómma alt annat. Och denna känsla forr friheten var âfven en orfak at de fruktade hvar mågtig medborgares affigrer, at de foórta fórrjånfter ofta icke kunde frålfa en fådan från oftracismens fo̊ljder. Frihet och tapperhet âro meråndels
ofkiljagrige, Belo̊ningar gifne åt legrare: lâfral ötver de i fofterlanders tjânft omkomne, afkunnades inforr hela menigheten under Religionens hógtidligafte ceremonier: det AlI. mânnas omforg fồr torftige, fårade och för de i krig fallnes förấldrar och barn, derra alt verkade $i$ fin mon, och Athenienferne upfyldes af er mod, en tapperher fom gjort dem ododlige. Farlige för fine ftyresmån, fruktansvårde på ftridsfâter, voro Athenienferne âdelmodige mor de ofvervunne, milde mor fina underhafvande, fina flafvar och äfven mot de ofkéliga djuren: och huru kunde de blifva annorlunda, dà deras upfoftran hade varit mild, deras lagar voro billige och deras fornuft odlades. Men deremot verkade de många ceremonierne i Gudalăran, lekar och fpętacler fór mycket på deras lifliga fjalar, och de, blefvo lâtffinnige, ro̊rde af yra och fmicker, tallne för pragt och ófverfföd. Deras handel, deras krigståg fo̊rfkaffade dem rikdomar: och churu de anvånde fora fummor til allfuånna inrâtningar och fadens prydnad, började likvâl veklighet alt mer och mer taga ofverhanden, hvarigenom federne forfanrades, finnliga nôjen enfamt vârderades, ftarens medel derpå fórllóftes, nytriga kuofkaper och öfningar fôrfummades, och Athens åra förlorades. Den ftore Demofthenes fókre fôrgafyes lifva deras mod; Philip af Macedonien
underkufvade dem, och friheten fótfvann, Dock bibehöll kârleken för friheten fig få långe, at de, til och med efter Cafars do̊d, uprefte âreftoder åt Brutus; och deras infig. ter i vitterhet, vunno Roms voirdnad, och blefvo des fchola och efierfyn.

Flera fârfkildta folkflag tyckas åga råte til vår granfkning, Affyrier, Meder, Perfer, Inder, med flera: men dels âr den kånnedom vi om dem ege ganfka ofullkomlig, dels kan hvad om Gudalårans och Regeringsfåtrets olika inflyrande hos Greker och Egyptier redan år fagdt, idet nârmafte til dem lâmpas, och dels tillăter grânserne af denne afhandling ingen vidlyftigher, hvarföre vi vånde vår upmårklamhet på et folk, fom til fin upkomf, fit tånkelâtt och fit nåringsfẩng âr olikt de föregående. Carthago ågde fit urfprung från Tyrus, och hade en Republicanfk ftatsfor fartning. Des Gudalåra, lika med Grekernes, var âfven ryslig genom de tåta offer af likars blod, fom en olycklig vidikepelfe inforr. Handeln gjorde Carthagos upkomft, handelns alt fór fora inflytande des undergång. Alle handlade, til och med ftatens hógfte fyresmän. Allting fâldes, til och med fatens âmberen. För enkkild vinning glómdes det allmânnas väl. Vinningslyftnaden fôrledde dem at ©̃öra ero̊fringar, Inålheren at preffa fina underhafvande, Sjalfve utan mod, fatte do
fin lit til legda troppar. Inveklade ikrig med Romarne, nalkades de fit fall. Hannibals rapperhet gjorde vål motfåndet långvarigt, och vifar hvad en enda perfon kan góra til en ftats upråthållande; men han blef lemnad utan underftod, offvergifven af bundsförvan. rer; des ftyrka 1 vigtade, och Carthago förftórdes.

Romerfka Håfderne vifa ofs et folk, fom nårmaft upnåd hvad få månge åfyftat: Herraväldet ófver jorden. Des förfte grundlåggare var Romulus, des förfte lagftifare Numa. De motrogo ftyrelfen offver en fam. manraffad folkhop, och danade et famhälle. Romulus upmuntrade rapperher: Numa vórdnad fo̊r Gudarne och bôjelfen för Åkerbruk. Deras Gudalâra var i det hufvudiakliga lika med Grekernes, men de Romares fârfkildta Palladium och Ancilia famt helgade Capitolium, jämte lóftet om herravalde o̊fver jorden, ftyrkte krigarens mod och fórekom mifstróftan ide förrta faror. Inter vigtigt fôretogs utan gynnande Aulpicier från deras Orakel; et medel, fom gjorde hâren vifs om râttvifan af den fak han förfägtade, et hemligt medet i de mågriges hand at fyra folker. Romulus hade gjort fkilnad imellan Patricier och Plebejer. De förre fkulle utgóra Senaten, våljas til alla åmberen: de fednare voro blotr våljande. Patricierne tilftallde konunga-magtens affkaf:
fande, och ville enfamt ftyra: de fednare fågo och hindrade deras affigt. Hâraf alftrades ouphórliga ftridigheter. Confulernes magt infkrånkres. Tribuni Plebis fôrordnades. Ráttigheren at bekláda åmberen delades. Folker afgoorde på fina fammankomfter ftatens vigrigafte angelágenheter, Atiftade och fkipade lagen, och ville på fin fida med lika ifver in krâitra hógfta magten.

Krig och håmnd var de Romares fớfta nâringsfăng. Religionens inflyrande och Gu darnes lo̊fre om herravåldet offver jorden, friherens och fofterlanders fórfvar emor ffridbara grannar, fegrares triumpher, fira och belơningar, fádernes lårdomar och efterdómen voro grunder til deras tapperher. Lagarnas förefkrift om viffa krigsàr innan de hógre åmberen kunde erhållas: deras inrâtrning at blott de båttre clafferne hade fig förbehållne åran at draga i fálr och vinning genom byte, tillika med Senatens omforg, at, til undvikande af invärtes buller ouphórligen fkapa krig; detra alt gjorde krigstjô̊nft ril en đ̂ra, til et nője, til en vana och et behof. Det anfeende akerbruket hade, vande Romarne vid tarflighet och arbete, hvilket bidrog til federnes renhet, hvilken upfoftran inplantade, och inråttningen af Cenforer bibehöll. Borgarerårrs utdelande ăt de bäft anfedde af ófvervunna folk, ökade gode medborgares antal, och coloniernes ing
såtning betogo dem, fom utan formo̊genhet och nåringsfå̀ng altid âro fårdige til utvä̆fningar tilfälle dertil, Lagarnas naturliga billignet och lagfkipningens noggranna uröfvande gjorde dem vórdade, ftaten állkad. En ed förbandt håren at àt ftaten lemna fegrarnes rof och afvakta belöning; men denna belóning var icke afpaffad efrer fórtjánften, Statens tappre för. tvarare mâfte ofra fucka under behofvers bo̊rda och tryckande fóljder, nąr de mágrige egde alt.

Då Roms Iyftemål var at beherrfka hela jorden, gjorde des hårars ftåndagtigher och hárdigher, famt des anfôrares urmårkta egenfkaper det mójligr, men Senarens ftatskonft ftatlde det i verker. Denna ftarskonft, fom lärde at nytrja omftåndighererne, at afpaffa tid och tilfalle, at fluta förbund med den fvagare, at fórft utmatta fina bund̉sforvanter, och aldrig låtta hela fin magt på våg(pel; lårde åfven at fórfoffa fiender i vålluft, at upväcka oenigher, at förtrycka under 0 ken af befkydd, at bryta förbund på tilgjorda fkål, förklara fredsartiklar efrer behag, famt bruka konflade uttydningar - och Romerfka årligheren gick fórlorad. Afiens rikdomar retade, des yppigher läckade, de ófvervunne plundrades, och deras Akatter kommo i fegrarnes hânder. Ofverflód och ho̊gfârd gjorde jordens odlande toor jordens beherrfkare
ofmakligz. Sederne förföllo. Lagarne ikulle hämma ófverflódet, men det hade redan fâtr infteg hos lagarnes verkftallare och i folkets finnen. Olikher i formógenher verkade fôrtryck, och Graccherne, fom vitfe àrerftälla hkheten, fóllo offer fo̊r fit nit. Det, til bibehâllande af fórening imellan ftånden, fórur fả nyttiga Clientelet blef nu et medel at fkaffa fig anhang. Borgarerätt tildeltes alla Italienfka folken. De nye medborgarne ftyrdes of enfkilda affigrer, voro clienter af enfkilda familier och leddes af dem. Krigsfolker flera àr quarhàllne i făle, glömde fina fórbindelfer emot flaten, erinrade fig blott kärleken til fine anfórare. Senaten var fal, des anfeende förfölt, och des befallningar fóraktades, Sylla tågade med våld in i Rom, Cafar paffe. rade Rubicon och - Friheten var. förlorad. Augufus och Tiberius fadgade envalder. Krigen och triumpherne uphörde, och legde foldarer bevakade ftaden. De fordna lagarne andrades, och de nya blefvo et chaes. Lif och egendom berodde på envàldsherrens godrycke, Senaten blef en flock krypande flafvar. Folket fom genom krigens flut och regeringsfå:ters förändring blifvit fyflolöft, fom af Kejfaren fick bröd utdelt, och info̊fdes med dag-
 til feder och tånkefátt förderfvadr. Så fôll Roo merkka magten.

Några fôrut nåftan okånda folkflag utförde derta verk, blefvo en fkráck fôr verlden, och gjorde en fullkomlig fôråndring. De fórtifana derfóre at nârmare kånnas; och fom de voro af famma urfprung med våra förfăder och med dem egde en nâra likher i Gudalåra och Regeringslåtr, tro vi ofs hafva befkrifvit dem och alla offriga norditka folk i och med det famma vi genomgå våra egna haffder.

Oden, en af verldens förfe mån, gaf Svenfka Gudalåran en ny rigening. Han ftyrde et folk redan då rafkr, frifkt och hárdadr; et folk, fom med Naturens enfald forrenade des dygder, et folk fom af egen bójelfe undergifvit fig hans betäl, och hvars oinfkrånkta vo̊rdnad han egde. Detta folk och fig fjálf ville Oden gǒra lika namnkunnigt, ville hos dem forr altid inprågla tapperhet, frihet och hjeltemod, och befáfta deffa tänkelâtr med de ftarkafte band, Fôr denna affigt anfåg han alla medel lofliga, hvarfo̊re äfven Gudalåran omfkapades. Ât rapperhet utlofvades den fto̊rfta belo̊ning efter dóden; den fege, fórlagde och nedrige hotades med eviga ftraff, Odens himmel ftod óppen for hvar och en, fom på ftridsbanan eller genom snnan våldfam åtgård flutat lifver; men var ftângd fôr dem, fom af fruktan fór dóden heldre valt at tråna af långfam fjukdom och
alderns bråckligher. Offer inråttades, och åfo ven likars blod utgóts at blidka Gudarne då djurens icke anfågs tilråckligt. Ho̊gtider ftadgades til akallan och bóner om lycka i krig, och om en god årsväxt, famt til tackfamhet för erhållen fko̊rd. Ceremonierne voro enkle, men vördnaden defto ftòrre, ty nit för fin Gudalåra utmàrkte Nordens invånare. Gudalâran verkade i famma mon på allmånna tânkelâttet. Åhåga at inlägga ära och utmårka fig genom hjelrebragder anfågos för de heligafte pligter och fôljdes utan tvång. Glade gingo de i ftriden, fâkre om Odens hjålp, glade mottogo de dóden fâkre orn des Vallhall. Når ålderns fvaghet bórjade mârkas, valdes heldre at ftórta fig utfo̊r âteftupan än fôrdraga ovifshet om fit tilkummande oide, och fjalfva kårleken fór lifver måfte gifva vika fôr Gudalárans inflytande. Den oinAkrånkta magt Oden hade, hårrörde af det anteende han egde hos folket; men den upho̊rde med honom, och des eftertrådare hade blott infeende öfver offren, den verkftallande magten, befálet i krig och lagfkipningen, hvarvid en fenat af tolf Drottar bitraddde. Hógita magten var hos folker, fom på Allhârjar Ting fattade beflut, dem Konungen borde verkffitls, men ej kunde hindra eller bryta, Lagmånnen voro deras Folk-Ófverftar, fom kommo fjalfva Konungarne at båfva.

Man kånde inga andra magtipråk ån offverrygande fkàl: ingen fkillnad of ftånd. Alle voro jâmnlike i ro̊fter, i râttigheter. Fáderneslandet fórfvarades aifven af alla. Ingen var och ingen ville vara undantagen. Vid påkommande hârfárder utgjordes fkatrer. Desimellan lefde Konungen och beftyrde offren med inkomiten af fina gods, Uplala Ode kallade. Lagen fôrvarades i Domarens minne. En na* turlig billighet och vedergállnings-lagen var des râttefnôre. Allmânna brott ftraffades fträngr; fôld medförde trâldom, nidingsverk årans fôrluft. Pà enfkildr förolámpande fóljde enfkild hàmnd. En husfaders vålde ófver huftru, barn och trålar var nâftan oinfkrânkt. Må̊ngifte var tillåter, men fóga vederraget, trâldom ginnge, men trâlarne voro meft krigsfångar och brottlige, få frivillige. Odens ftatsforrfattning hade forr åndamål at bibehålla kârleken til friher och fjålfftândigher. Vórdnaden fôr Gudarne fơrenades med begåret til krigsbragder, efter friher och åra. De verkade gementamt på leder och tånkelâtt, Móda och arbere ókade ftyrkan, och upfyllde de infkrånkta behofven. Ålderdomens trótthet var den enda lärtja, och tiggare och uslingar funnos icke. Hvar och en var herre i fit hus, offver fin jord och egendom: derföre fanns ingen flafviik kånsla, ingen lift, intet fvek i deras bro̊t- Uprigtige i uptórande,

## 94

trofafte i lơften och vânfkap, kånde de intet annat ljus än det Naturen fjälfmant meddelte, ingen aninan lårdom ån Runors tolkning, ingen aunan vitterher fon ofullkomliga hjelrediguer. Jagt och fifke var på en gång deras n̄̀̀ringsfång och tidsfơrdrif, bofkap deras fórnâmfta egendom. Deras hus voro uran bequàmligheter. At neka en refonde gátfrihet anfågs fór nidingsverk, och derforre var en refande alleftådes välkommen; man fökte fágna och roa honom, flåppte honom med faknad ifrân fig, och ledlagade honom på vågen. Barnens upfoftran var fträng, och tjånre at hârda och våna vid arbete. Ofta upfoftrades de hos andra, och flere tilhopa, hvilka kallades Fofterbro̊der. Deraf upkommo de få kallade Fofterbródra-lag, fom var en ouplóslig, helig, fo̊rtrolig vånkkap i lif och disd. Men det hade åfven fina fel. Lika fark fom deras rackfamher fơr åtnjutna vålgårningar, var deras hămnd fôr lidna ofo̊rrâtrer, hvilken var utan fo̊rfkoning, altid ryslig, ofta blodig. Tapperheten och begadrelfen efter krigsåra ftrå̆ckes til mifsbruk. Jordens odling förfummades, och det nódvåndiga togs med våld på fråmmande kufter. Sjo̊ro̊fverier och Vikingsfârder anfågos både loflige och hedrande, och ungdoms - åren anvåndes meråndels på flika bragder. Til och med deras lekar voro halsbrytande, och

Jjufigheren af en âlkarinnas $k$ ånslofulla o̊mhet màfte gifva vika för den åran, at genom våldfamt frieri eroffra fin brud; en plaggfed, fom likvål icke var fà befynnerlig pà en tid, då fjålfva fruntimren kunde vâpna fig med bjelm och brynja, góra hårfärder, och anföra folkhopar.

Men deffa villor fórfvanno, och våre fåder tillika med hela då kånda verlden nalkades en berydlig forrofndring. Tvånne nya Gudalåror utfpriddes och troddes, af hvilka den ena til fin grund falfk, den andra til fin grund ren, men förfalikad, bågge bidrogo til mörker och federnes förfämring. De Romare, verldens förtryckare, blefvo nu fjalfve förtryckre. Barbarernes våld hårjade jorden: alla forntidens lagar glómdes och fórlorades, tygellósher och friher anfâgos fôr det famma, och det var derta elånde och mơrker fom utmärkte Medelriden.

At Gudalära, Regeringsff̂tt och Lagar hafya et mågtigt inflytande på feder och tănkefâtr, fom $i$ det nårmafte, om icke helt och håller, quàfver climarets, och verkar er folks fơrbätring eller fo̊rdårf, altid des föråndring, torde härigenom vara vifadt. Gudalårans inflytande utmârker fig antingen derigenom, at den tyglar pasfionerne och utgor et band, eller derigenum at den uplyfer fórfånder. De
hednifke hade blott det förra til affigt. Antingen egde deras forrite Lagftifrare ej fjalfve nog uplysning, eller anfâgo de ånnu för tidigt at verkftâlla det fednare. Svårigheren ar i böran lgöra intryck på folket, fôrmådde dem uran rvitvel at anvånda ceremonier och finnligher, fom åtminftone bordt federmera infkrånkas. Den fôrderfliga fats, at quäfa forftånders bruk fâfom fkadligt och forblindadt, och blott inpragla en blind tro, hade de vál icke; men deras lăra uplyfte ej, uran villade med falka fatser, medfofrde vidikepelfe och mórker. Regeringslåtret, då det innebår mera tvång ân fom ảr nódvåndigt, då den Styrande icke vill eller beho̊fver gifva fkål, utan blott magtipråk, danar flatveri och fo̊rrryck, quäfver all kånsla fôr åra och dygd. Lagarnes fôrtreffligher beftâr i deras bildning efrer naturen, i ordning, korther och redigher, i belóningarnes noga ófverensftámmelfe med förrjånften, borgerliga dygders upmuntran, och i Atraffers afpafsande efter brotret. Men famma lagar, fom åro fôrtrefflige at dana et folk, åro ej derföre paffande för des bibehållande, och at ftadga lagars ofo̊rånderlighet f̂r tåledes en irring. Vi vere desutom at de báfta lagar gagna föga, om verkftâlligheten ej fir noggrann; om râtrvilan môjligen kan blifva fal, och billigherens grunder
obeftämda. Vid tillampning af deffa anmårkningar til de omnåmnda folkflag, finner man at intetdera egde en râtt uplysning.

## Efter Metaftasio.

Ddir, djupt in i fkuggrika lunden, Dâr mórkret med ljuser fig blandar ,
Dår goda och lyckliga Andar
I faligher hânryckte gå,
Dår fufa om midnatts - flunden
De hemika och klagande vindar, Bland fkyhöga, åldrade Lindar,

Som fpridda bland Alparne fta.

Dår, lâng ft ned i enfliga dalen,
Vid brådden af forlande båcken,
I fkygd af den fkuggande håcken,
Bland mjáltfjuka, vilda behag,
En vån af de hemliga qualen,
En gammal bekant utaf no̊den,
I otålig våntan på dóden,
Framlefver fin forgliga dag.

## 96

Han lefvat for mycker i verlden
Och,nog af des qual hunnit fmaka, At ej med förakt fe tilbska,

Vid aftonen af fina dar;
P3 all denna tanslósa flarden
Och alla de ljugande nójen, Och alla de qual-fóljda löjen, Som lyckan ât dảren befpar.

O! Fólj mig, min Thilma, i lunden, Dà Cynibias darrande làgor Pà lugna och fillade vågor Nedfânka fit forgliga fken;
Den heliga midnatts ftunden,
Då fjålen fór kânslorna vakar, Och ryckt från det jordifka fmakar.

En vålluft fom Ånglarnes ren,

I grottan vid Claudios fida,
Dâr lyfsnande Andar omfvåfva, Dår heliga rysningar bäfva

Igenom vårr fvallande brôft,
Hans himmelka vishet fkall fprida Et lugn i de formande hjertan; Och minner af qualer och imíntan. Skall bortdó vid Claudios rơft.

## 97

Du darrar, min Thilma! - Jag kånde
En flägt af din fuck - och Du hóljer
Dit öga med föjan, och forljer
Din Lelio med ftapplande fjât. En touche af Jin kind - hvad den brändeE Du-fruktar den nattliga ftunden, Den hemka beandade lunden, Men näns icke lâga mig det.

En Ångel fór Ånglarne báfva? -
Den milda förtroliga fusning
Vat kyis af en Ande, hvars kjusning
Din himmelfka đkönher har vácks,
Jag fer dem - de leende fvâfva
Kring jordika fyftern, och fmeka
Des ofkuld, och tyeka fig leka
Med en af lin heliga flage.

Dâr fer Du hans boning vid båcken
Fórgylld af de blygfama blickar,
Som Cynsbia leende fkickar
Sin gamla, fórtroliga vén $\qquad$
Men, grottan \&̂r tom - dår i håcken
Bland drömar om fâllare óden,
I famral med hjertat och dóden,
Dan åldrige dröjer vall ån.

## E

