## 348

tigafte i fammen, på det han mot deras fiender må fkydda dem och afgorra de Atri, digheter, fom med grannarne om berestálien upkomma. Då de fóra et kringftrykande lefnadsfät, \&̊ro de $i$ kläder och byggnad enfaldige, och deras giftfrihet oinfkränkr, emedan deras behof aro ringare än hvad deras hjordar kafta af fig. - Forfta kinflan af egen vålmiga (hvilken herdalefnaden med. fôr) våcker âfven månfligher och vâlgỏrande vid alfynen af likars behof. - Man kan duck lătr föreffälla fig, at et land fom af idel Herdafolk bebos, ej kan vara fynnerligen folkrikt; ty de ouphórliga fmåkrigen om betet bortrycka ftåndigt mycket folk, få at akerbruk och konfter dår ligga öde. $\qquad$
Sediga och bóffade Folkflag kallar man dem, fom lefva i ordentiga Samfund, och efrer viffa ftadgade Lagar ftyras. Skerbruk, bandel, Лógder och uplysning, urimàiker deras ftora foretráde framför de forre påmnda - Icke allenaft genom handteringarne, fom de drifva, men âfven genom deras borgerligo förbiadeller, fâtras de i ftånd at utvidga kunfkaperna och altmer fơrfina kânflorna- - (Ceres îr alffå vishetens fórfta Gudinns). - Mor utvärres fiender fferta de fig geaom befâfade Stader, Krige
konft och Starskonft, i (akkerher, - Genom egendomarnes och inrâtuningarnes fơrơkande formeras hos deffa Folkflag fridiga Cafus få, at de ej genom fedvanor, utan genom fkrifna Lagar màfte afdómas. - Nír Folket i en lådan Stat upho̊je fig o̊fver det narurligt nódvóndiga, ià finna de behag i det bequämliga, vidare i der nóifama och ymgånger. - Detta fórfinar deras vert, göß dem fâllkkapliga, villfariga, goda, eller àtminftone hòfliga. - Lycklige de, fom kfonna de fórdelar en fedig Stat tilbjuder, och ej mifsbruka dem i veklighot och yppig. het! -

Männifkans fódelfe beror, fåfom alt antnat i verlden, af den allityrande Forfynens godrfinnande. - Den vifafte ver icke egent religen, hvarfóre han âr til. - Vi kânne en medfódd drift at bibebilla ofs, at fornơja ofs, och når våra krafter genom flera håndelfer kommit i rörelfe och verkfambet, bórja vi på alt fått at fo̊rbättra våra infigter, göra fórflag, och denna findiga oro varar, tils finnets krafter åter aftaga. - Ars ordning i våra gerningar, och kånfla hos ofs om det goda eller onda, det vackra eller fula i dem, få móde vi ols, at än mer vid ordning vänas, och den famma befors

## 350

dra, chvareft vi ofs befinne. - Alla deffa krafter och all denna verkfamher fes flutligen uphöra, och dà alt år antingen af. eller moträknadt, finne vi, ar vårt tilftànd under vår korta varelfe hårftådes varit drågligt. ©Men hvarföre vi här varit, lâter fig deraf jcke fluta, - Scythen gret vid en mảnniAkas fǒdelfe, emedan han anfåg hånne född sil blott lidande och bekymmer. De flefta folkflag glådja fig, dả någon fôdes til verl. den, -

Knapt ãr en månnifka fơdd, fo̊rrản hon blir âfven få olika medfaren. - Vekliga och o̊mtåliga fôrâldrar ófvertåcka och inlinda barnet, at det nåftan förquåfves, och det andas icke annat in en ofund luft, i et aldeles tilftângdt rum ; des óron plågas af idel fång och buller. - Ofta blir en fórderfvad quinsperion vald at gifva det fo̊rfta fódan, emedan modern håller fig dertil förmycket fo̊rnåm. - Med de unga Negrer 1 ker helt annorlunda. Sà fnart modern framfödr barnet, bặ hon det till nårmafte båck, badar och rvåttar det, och lågger det til brơfter. Et Negerbarn, fom fir enligt Naruren handteras, lo̊per få veckor efter fódelfen fom en hare på fo̊tterna, då det hos ofs på et air knapt hinner få rátt up.

Upfoffran it hos de flefta folkflog Ifven fà olika. - Hos fomliga îr den Na* rurens, enfaldig och okonflad; hos andra fiter fà regeltung och methodikk, at hos barnen både det Naturliga, fria, och efrertanken fórquåfves. - Et fådant barn blir antingen et modell af bóckerna det laffit, eller af viffa perfoner fom det bildar. - De gamle Perfer voro de ende, fom, enligt Xenophons berâtelfe, egt en ordentligen inrâtrad Sede-Schola, hvaruti barnen lifrdes rdttvija, aiterbällfambet, begdrens infkränkning, lydm nad och undergifvenbet, lika fom man hos ofs lâr Grakifka och Latin, - Den unga månnikkan fattes i ftånd at genaft dóma om det goda eller onda i hvar gerning, och tilvandes at utơfva fin kånedom efrer bǻta öfvertygelfe. - Hos Romerfka Folket var de fórnåma barnens upfoftran fådan, at den ej kunde fôrbätrras, - Pilten togs ur SedeScholan til Språk-och Verenfkaps.Scholan, o̊fverlemnades tả åt någon berómd Philotophs enfkilda handledning, dernâft àt Fadern ljälf at undervilas i Statskonftens grunde
fatfer, flutligen åt en förfaren Statsman, at inhemta fâ valtalighetens tillåmpning in foro, fom Starskonftens djupafte hemligheter, och tiltrâdde omfider fjålf med fullmogna infigter de vigtigafte Statsvårf. - Detta kan ej efrerapas hos fattiga Nationer; men Sedo. Scholar borde finnas alleftádes. -

## Underrättelfe.

Sdan Sailikapet F, B, ej kunnat lemna bifall åt någon af de Skrifier, lom inkommit offver de Täflingsimnnen, hvilka vid fôrlider års bórjan upgåfvos; fâr der nu å nyo framftâlla deffa ämnen. De âro fôljande:
x. En underfókning, om egentliga orfaken til det moralifka onda.
2. Underlofkning, om i hela fkapelfen det gifves någon fullkomligt ond varelle, eller fom vill och gór det onda, endaft för det ondas Ikull .
3. En Philofophifk granfkning af det vanliga begreppet om Fullkomlighet,
4. Underfo̊kning, om Handeln, fråmmande Nationers umgange och andra lifnders befôk, i allmânhet varit mera gagnande în Ikadligt fôr mânnikko lliggter.
5. Förlôk til upgifvande af de tâkrafte medel, fôr at gôra Theatery mera kraf.
tigt verkande på en Nations lynne och feder; jåmte underlo̊kning om hvad forrdel man dervid kunde vinna, genom anvåndande af de fordne Grekers och Romares inråttningar i denna våg.

Belớningarne komma at utdelas på Srordagen d. II December 1798. Den hógfta beftår i Arbeters tryckning på Sâllikapers bekoftnad; de andre iftorre eller mindre Skå-de-penningar, efier Skrifternes fo̊rtjånft. E. gennyttan torde i defsa belóningar ej fórvårfva en vinft, men Sannings vännen air belónad af medvetandet, at hatva bidragit til Uplysningens förkofran. De tålflande böra inom medium af ndfikommande October Má. nad i Deleens Bokhandel inlemna fina fkrif. ter, fórfedde med val/prik och namn-sedel, hvilken fednare, om fo̊rfattarne 1 å behaga, åfo ven kan innehi̊lla et annat valfprâk - Utan. Ikriften ftalles til Litteraira Utfottet Salljkapes F. B.

Den $\mathbb{I k}$ årf Sslltkapet F. B. hittils offrat pa Uplysningens Altare, om ân liten, har dock varit vâlvillig. Må det tilhơra Snillers ri. kare Sóner at frambšra fórre golfvor. Det Ikall rilhöra ols ar hògakta fôretråders anfpråk - och om någon gi̊ng et mera bittert in billigr, et mera myndigt in grundligt emdóme fkulle móra på vår våg - \{kole vi datkilja Sanningen och fmådelien, famt henta rattelfe och varning af bigge. Ofverrygade at fanningen icke vinner genam någon frid, fom ej àr râtrvis, fkole vi emotraga Snillers grankkningar med vórdnad ocli tackfamher, och fjelfklokherens infall med fridfamber och tyftnad. Vårt bemódande, eliuru f̊nnu ofullkomligt, kan likväl en dag genom ftåndagtigher och vånfkap vinna et hógre värde. Tålfamher af olika meniogar, derigenom lugn i famfunds lefnaden; Förfândets fria undertökning, derigenom aldrige fo̊rdomars fôrlvagande och medoborgerliga dygders fôrâdling, - i̊ro våra fôrfa ónknningar. Skulle vål då någre famlade vånners redtiga uplåt at, efter förmîga, medverka tril delsa ândamât, lakna fin belơning, bifal.
let af en allmánhet, fom alt mer och mer bórjar vårdera Ljus och Nytta, och fâledes icke annat kan 8 on gilla åfven de fmârre Medborgerligherens offer, Man har trodt fig vid detta - tilfatle kunna framitatla denna Jilla anmårkning - Den enda, hvartil man bôr nytrja anledningar af fuart glônida hândelfer.

Stockholm, d, 15 Jan. 1798.

## SKRIFTER

UPLÅSTE i SÅLLSKAPET
F. B.


## STOCKHOLM,

Tryckte i Kumblinska Tryckeriet, 1799.


$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

$$
5
$$



## Tanke-Friden.

Det är de Vises pligt at Tanke-friden yrkr; Och Dârars ftraff - at frukta den.

Nog länge verlden trodt, at Tvånget gifver ftyrka; At Skymning gifver lugn; at Sannings-forikaren Ej nâgon nytra gjort med frihetens förmåga, Men endaft ftormar väckt, och nya villor fändt; At Ljuset vådligt är, förtörande des låga, För det en vârdslös hand en haftig flågeld tändt; At det är Gudlöshet, at några inkaft våga Mot läror, yrkade af dem, Com dem ej kändt. Se där- den villomagt, fom danat jordens öden; Som räckte ăt Socrat den bittra bägaren; Som fänkte Galilée i fẳngelfet och nöden At, fafom kätteri, förneka fanningen; Som ledde Rayailiac, of munkars illika modad, At ftöta mordets dolk uti fin Konungs bröft; Som kring en töknig rymd, förödd, och bränd och blodad,
Har fträckt Califers arm och lelgat vantrons röfi Som i. Pizarros hand den härjnings-fakla tände,

Hvarmed, i himlens namn, fom tolk af fridens bud,
Han död och fafa fpred ibland et folk, fom kände,
Blott of förfkräckelfen, tans Lära och hans Gud; Som iköldat joriens barn, ehusú földe Bröder, Med afky mot hvaran, i hopp om himlens näd, Och gifvit dem 'i arf, dà mänkligheten blöder, För Vishet - högmodet, för Milahet - öf. verdåd. -
Dig, heliga Förnuft! en främling uppa jorden, Dig trodde mänfkan fift, och Dig hon mifstror än, Den ena Fördomen den andras fkräck är vorden, Och Ljuset, nylig tändt, har altid fäckts igen, En orklös myndighet, i mörkrets fvepning vördad; Et gryme fanatikt nit för fädrens tänkefätt; Och bofvars egen vinft, med ringa möda fkördsd; Och Rädslan, fånigt väckt mot Alles Mäniko-

Se där - de Ledare, från Stambouls rik* ftränder,
Til Lims kuft, beftankt af köpta flafvars blod, Som mänfkan vitfefört, och fkakat alla länder, Eôrdrifyit Lugn och Dygd, och tändt revolters mod.
Och än -1 denna ftund - ds Sarningen för klarad,
Ur dimmor ljungat fram i kjufande behag;
Da Fogligheten blir af Snillets röf förfvarad,

## 3

Orh Hoppet lofvar ofs en mindre formig dag : Ännu - i denna ftund - had grymma ftrider vickte?
Hvarl tvekan, bäfvande vid gamla villors gräns? Hvad ifver eller köld hos et förvilladt flägte, Som mod fin vâda lekt, och fkämtat uti Dens ${ }^{\circ}$ ) Fb̈rakteliga fpår, fom utan ordning ftyrde, Och kränkte Friheton, klädd i hyars lảnta fkrud, Han ftrömmar göt af blod, och Tribunaler hyrde At quăfua fansuingen och helga valdets bud? Ånnu - hvar finnes Lugn? Hvad äro mänfkans ödlen?
Et fammanhang of nöd och öfverdrift och brott. Hon ofta ropar än til Hjeltarna: Föröden! Och til en gäckad Vis: Föraktet är Din lott! Hon ännu fîrar fig och ännu bitlert lider, Men tror dock lika djärft på fin fullkomlighet. Hon känner et behof at önika, bättre tider, Men at bereda dem hon fällan medlen vet,

Nen, gifs तả ej et mål för våra tiders fafa? Skall Fanatismen än igenom fecler rafa?
Den gryning af et ljus, fom redan upgått har, Skall den ej båda frid àt våra fi̛a dar; Men fent, lik hölens Sol, ur molnens bäddar hinna,
För at, vid middagen, i nya moln forfivinna? Skall den Philofophie, byaraf yi hedrat ofs,

[^0]Beundran väcka blott och ljud - men icke Nylta? Och fkall man ej, en dag, vid fkenet af des blofs, En länge yrkai Dygd til gärtringarna flytta?

Jo! detta hopp om Dygn, det ej bedraga fkalt: Om än, vid krigets blixt, förbittrade nationer I vanmagt ftörta fig; om ännu mânga throner, Af yrslan Tplittrade, förkråfsa i fit fall: Om Religionen än i hemligheter döljes; Om än Uplysningen för hopens ögon höljes, Befruktad utaf dem, fom hon befkydda bör; Så är likval et fteg til vâr Förädling vunnit, Som mänfkan mera god och mera mänfklig gör, En tid - och intet bål för kättare har brunnit, Och ingen Tänkare för nya fattser dör,
Och jordens lugn ej mer, til himlens ära, flöres, Och kring Vidikepelfen ej lätt-trons lafffâng höres, Och ej med eld och fvärd den Vilde trogen göres, Och Fogligheten â de mägtiges befkydd: Och - \{nart - all rättvis magt är utan uprot lydd.
Dig, hỏge djupe Locke! Dig, tidehvarfvens heder! Dig Rousfean! Patriark i enfald, frid och feder, Som emot vảld och flärd et efterdöme gaf, Som blef i hyddan tryckt, men dyrkas i din graf Dig Voltaire! Store man - om ock med elakt hjerta -
Som, än med fkämtets udd, än med farcasmens flag, Det fkönas känila väckt och gifvit fmaken lag, Din famtid tålfam gjort och hämnat Calas fmärta!

Dig Voltaires kröte wain, fom ifrån thronens
Befkyddat famvets lugn, framkallat nya fkördar, Och fom et lyckligt folk i tio fekler vördar För frihet och befkärm at flit och nyttig flögd! Er! Ljusa fnillen, Er, ej tröttnande i ftriden, Er - äfven glömikans rof - men värde pyramiden,
Er tackfamt helgar jas mit laf forr: Tankefriaen.

Hon bjuder: . . . '’Dödlige! Din like är din vän. Fördragfam var och huld mot vilfeförda likar. Bevis med fridfamhet den fanning du predikar, Och fnart en lugnad verld fkall villigt hylla den. Om Caraibens barm af vilतa formar häfves; Om Söderhafvets fon at Solen offer bär; Om mänfklighetens röft hos Cannibalen quäfves, Då uti likars blod han fvalkar fit begär, Förgäfves är da vâld, at deffa villor kråffa. Förgäfves. - Mot dit fvärd de hafta, leende. Det gifs en enda kraft, fom de ej kunna trofsa: En varfaint, fredligt väckt fri offvertygelfe. Da denna blick, fom liöjs, i lidelfernas fmärta, Up til et högre mål, är tvekande och $0 k y m d$; Dà detta hopp om lön fôr et förkrậsadt hjerfa Är vecklande och fvagt i tviffets dunkla rymd; Då denna hand, fom fträcks at fällhets-medlen foka,
Är darrande och matt, och föker - utan Dygd:

Och du, Sophiff! fom tror at blott en enda valg Til Himlen öpnad är; och tror, at du den funnit I männifko förakt och Dogmers trasfel - fäg,
Om du lyckfalighet af detta högmod vunnit?
Säg - i en mulen ftund, förtrampad, utan fkydd, Och mifsnöjd med dig fjelf - hvad battar dig din lära?
Du dả en varning hör, af dig ej fordom lydd, Och Cöker likars bjelp och ölmjukhetens ära, En väg til fallhet gifs, och det är Dygdens blott, Vid Hennes altare - där hundra Religioner, Där Samhällens behof bland jorilens milliuner, Och där hvar enfkilds väl fórenings-punkten fătt, Stor kallar verlden den, fom plundrar och föröder, Men ftörre đ̈r dock den, fom allkar fvaga bröder, Hög denna Vishet är, fom tíngens lynnen vet, Men högre, mera ljuf, diu enfalds Mänfklighet. Och dit förföljare, fom bålets lăgor tände, Gaf dà en allvis Gud dig denna fkarpa blick, At fkåda hjertats djup hos den martyr du brände, Och tankarna hos den, fom du at offra gick? $\mathrm{Nej}^{-}$- endaft gärningen har mänfkan rätt at dömma,
Och tanken dömmer Gud, - Mă dả för Lagena fyärd

En uptäckt nidings blod, och folk-förförarns flrömma,
Ty den, fom Lagen kränkt, är des belkydd e! värd;
Men måtte Lagen mildt til Gärningen allena Sit välde fträcka ut, berömd af dem hon Ikont! Mă hennes lydda röft i brödra-band förena En fraffad - dygdig gjord, en hämnad - lätt förfont!
Må den, hvars yrke blef, at rätt och ordning bjuda,
Med uplyft driftighet bemärka brottets fteg; Men mà förlâtelfen til denna usling ljuda, Som, af förfâtet fnärd, var lättförd, ftum och feg! Má den, hvars kall det blef, at Himlens bud förklara,
Inunder templens hvalf förfamla alla folk, Och ingen, uteflăngd, förtviflande befara Förbannelfe och död af Religionens tolk! Mà Sanningen, med frid, til mäninikorna. bära Lyck falighet och hopp, förädling, ljus och trôt! Mà fnar förfonlighet bli noftets föners ära, Och endaft allináne vâl upelda deras biöft! Ja! mâtte denna flagt af flarka och af fvaga Förenas mer och mer, i lugn och foglighet! Då, för Naturens Far, fkall - en dag - ingen
klagz

At han ej lycklig är, och Sanningen ej vet."

Sà bjuder denna röf. - Dä ödets magt ofs fârar,
De milda pligters vän àt alla fkiften ler, Uplysning, Ordning, Frid! - och hemligt

I dygdens öga ej om hảzulhet vittna mer. Uplysning, Ordning, Frid! - och Flitens fàdda fârar
Belöna famma hand, fom dém fin möda ger. Ja Bröder! önikom ofs til tidens fiffa dagar, För Tanken - helig Frid, för Gäningaria - La.

## Anmairkningar

Vid fà odl enfkilde Perfoners fom Samballens olika lynnen och caracterer.

Bland de âmnen, fom nîrmare förtjaina och fnaraft måfte väcka upmarkfamhet, torde vi med flks̊l kunna räkna den fynbara olikhet och de färfkildta drag vi finne i månniAkjors lynnen och carakterer. CaraEteren utgör det väfendeligs af månnifkjan. Des inflytelfe pả fammanlefnaden, des verkan på enfkilde perfoners fåt at handla är af den verkliga berydlighet, at alt hvad fom leder til des nårmare beftåmmande, må̊fe utgo̊ra et várdigt főremå för tånkarens mơda. Redan i det yttre af månnifkjans bildning finne vi nagot eget hos hvar och en; och vifserligen ăr det anmărinnings-vårde, famt måfte hånforra en äfkådare til de alfvarłammafte betraktelfer af månikliga lifver, då han bland en mängd fina likar ej finner tvånne fullkomligen de famme; då han uptå̀cker det mångfaldiga utfeende, den fôrândrade ftôllning, det egna fítt at vara, fom utmárker den ena framför den andra, Et vidfträckt fält för anmårkningar \&kall áfven
ópna fig, hvar gång vi inom kretfen af en talrik famling nogare och med en mera grankkande blick vilje fofta vår upmärkfamhet på de fấrkildra fóremål, fom der vifa fig. Vi fkole di finna, at det gifves et eget fâtt at vara för hvar och en, en egen ft\&llaing, fom antingen förekommer eller håller ofs $\mathrm{p}^{\text {a }}$ affaind, viffa drag, fom $a f$ tvinga ofs en deltagande kinfla, andre, fom góra ofs fúrbehăllfamma och mindre nójda. Vi Akole finna någor, fom hos den ena, àtminftone i vårt tycke, fynes uımårka fjälfva redligheren, hos en annan ìrer forftalliningen. Vi fkole finna fjålfva glådjen recknad i den, enes upfyn, fortroligheren talande från des låppar; men âfven bedrägerit, ftolt= heten, nedrigheren och andra harade egenfkaper hafva fina beftåmda kånnemårken. Vi fkole ómfom finna ofs lâtta och deltagande genom en fymparhetifk kânfla, men åter affkråckta och likafom tilbakahållna från den סfverlåtande bójelfe, vi annars måfe ega tôr våra likas. Det fkall hånda ofs, at ftundom med en lifigare drift åtminftone önfka, ofs vänkapen och förtroligheren, famt ljufvare foreftilla ofs fammanlefnadens behag, men årer erfara, om icke fruktan, åtminftone ovilja för andra och ledinad vid ofs fjălfva. Och detta utan annan gifven anledning.

## 11

Det är åfven få litet min tanke at från deffa yitre olikheter leda grunden til minnilkjors fkiljagriga lynnen och caraeterer, form der âr affkildr från min fórefats at pầftå något nódvåndigt fammanhang emellan de yutre dragen af månnifkjans bildning och des moralifka begrepp, ehuru, kan hînda, ofra et fâdant famband vilar fig och fkulle kunna fórklaras. Det vore, til exempel, icke oförmodadr, om viffa fatrade principer, vifla ftadgade begrepp medfórde, äfven til det yitre, vanor fom, hemtade från forrlta åren, framvila egna ffållningar, egna drag, och et eget lätt at vara. Desutom ryckes åtminftone denna anmårkning ännu nårmare leda ofs til det hufvudfakliga, jag menar: upmärkfamhet på vàra likars olika inre lynnen och caraterer.

1 allmânher råder en fynbar olikher i cara民terer emellan färfkilda Nationer, och, åfven denne fkole vi finna fórändrad i olika verlds-åldrar. Jâmnfórelfen emellan RomerIka folket under des Republikanfka regering och Roms nu varande invånare fkulle pả en ging gifva fôr ftarkt ljus âr denna fanning. Vi fkole mera tilfredsftallas och tydligare inle den, om vi fmåningom och nogare granfke de fárfkilda ftällningar, hvari detta folk varit, de vigtiga fơrẫndringar,
fom hos det famma timat, do blandningar af flere Nationer, form dår likafom fammanfmält, och de förândringar i allmåna tånke. 1âttet, fom derigenom tid ifrản annan upkommir. Det fkall icke blifva ofs fvärt, at framleta en verklig olikhet, en förådrad 1kuggning i caraCteren den ena tiden emot den andra, under fjälfya deras republikantka författning, enlig med de fo̊råndrade ftallningar, fom derpå kunnat verka; mera tydlig fkall dēn blifva under K\$jlare regeringen; och, i de öfverfvàmningar af frâmmande Nationer, fom fedan hårjade deffa länder, fkole vi igenfinna grunden til den fullkomliga fórándring i tånkefătt, feder och lynnen, fom vifar fig i medeltidens hiftoria. - Det gamla Grekeland utgjorde en mángd ftater, af hvilka ingen enda var, fom ej i något affeende hade en olika rådande carace rer. Och, hvilken grankare har ej funnit, huru den med tidernas lopp föråndrades, til des vid Greklands fall knappaft fkuggan var quar, af hvad det fordom varit? Hvilken varra tiders beundrare af det ftora och lyfande i månnifkjo-lifvets âtdrar fkulle, dà han nu -genomfar Grekifka våldets fordna ortråde, tro fig trampa den jord, fom allftrat Ariftider, fom frambragt Themiftocler och Alexandrer? Hvilken de fria konfternes idkare, hvilken vetenfkapernes vån Ikulle

## 13

ej fucka vid afynen af de ftympade minnesmarken, fom bevitna et fordom fritt folks ftorverk, konfternas feger och verenfkapernes fofferjord, dà han nu hos et låge, okunnigt och flafvifkt flågte fơrgefves föker faaren af flere feclers framfteg och cj finner recken til den anda, fom lifvade forrfadernes blod?

En lika tidernas verkan $\mathrm{p}^{\AA}$ flere Staters och Nationers allmåna tånkeff̂tt och caracterer, kan ej undfalla vår upmåkfamher; och vi behơfve blott genomlơpa hâfderne, fór at derom ofvertygas. - Men afven under fanma tid och i famma ftallning âr denna olikhet fynbar hos fárfkilda Nationer. Européen fkiljer fig från Afiaren, denne från Americanen, och denne âter från Africanen ej blott genom olika utvårtes reckning, utan ock genom verkliga olikherer i lynnen och caracterer. Det gifves något eget, fom utmärker Spanioren från Italienaren, och denne från Fransmannen, då han årer fầ fynbart fkiljes från Englåndaren. Hvar Nation har fit eger lynne, fina egna gynnade tänkefâtt och bôjelfer, fina egna vanor, hvilka ej låra undfalla den fom har tilfälle at längre tid viftas bland dem, och hvars bemödande âr at vinna en noga männifkjo kånnedom, Detâr under denna grafik-
ning man ej allenaft fkall finna Chinesens falka och bodrágliga lynne, under alla fina hóflighers beyg, och deremot Go̊thernes butrra men gâtffria och uprigtiga umgângestâtr, uran ock lera fig de orfaker form tit bigge deffa fkiljagtigheter gifva anledning,

Om vi medgifve at månnifkjors Jynnen i allmânher kunna fo̊råndras, fórädlas och omfkapas, och at àfven detra gätler om nationela caracteren, fà måfe til den rigtning den famma har; gifvas tilfälliga orfaker, och i fammanfattsingen af deffa, grunden ligga fürvarad til des befkaffenhet. Det air en fanning, at mânnifkjan danas til head hon $\mathrm{fk}_{\mathrm{a} / \mathrm{I}}$ vara, och at hon endaft genom odling fär en ftadgad caracter. Vi kunne ej upgitva andra medel iil denna odling, र्xn Upfoftran, Retigion, Regerings-ffitt och Lagar ; och monne cj deffa, atminftone til förre delen, bero af uplysningens ho̊gd och tilvexı? Det är uplysningen, fom fkall apge, handhafva och befordra de begrepp, de, kunfkaper och infigter, med hvilka månnikjan, til. fin fâllhers vinnande, måfte prydas; fom fkall infe medlen, lâmpa dem, och leda fortgảngen. Det är uplysningen, fom Ckall fria Religionen fiản fanatismens villor, hänföra den til fit râtua mål och óka des ho̊ga värde. Det of uplysningen, fom Kkall dana

## 15

vila och välgo̊rande Lagar, fom fkall lämpa dem efrer ridernas ach folkflagens behof, fom fkall granka och förbâtra dem, enlige den ftatlining och tit vinnande af de affigter, fom dermed àtyfras. Mannifkjan uran upfoftran fkulle nårmare likna de ofôrnuffiga djuren fôn tänkande varelfer: Der är endaft dâ, når hennes fjäls forrmógenherer fätras i en lycklig verkfamber, fom hon med faabba fteg höjer fig öfver det djurifka och närmar fig til der högre mål, hivartil hon fynes ämnad. Der är genom en ritte rigtning af denna verkfamher hon vinner de begrepp, den öfverrygelfe och den byggnad af tånkelätt, fom vi kalle caracter, och fom urgör det hufvudfakliga of hennes vafende, - Til vinnande hâraf fordras Religionens åtgård, lom på en gång uplyfier herine öfver den infkrånkta gråns, finnligheren utfakar; utvidgar hennes fattnings-gåfva; vilar de lamband, hvari hon år med et Hógre Väfeñde, och det beroende af Honom, fom urgoir hennes fallhet; fom knyter och helgar föreningen med hennes likar; fom framger uphofvet och medlen til den fâllhet, hon fáker; och fom leder henne utom tidens gråns, in i de rymder dấr en evig forthâtrning af lif och Jyckialigher fkall móta henne. - Borgerliga lagar och fo̊rfattningar firo de band, fom fikola forrena alla medlemmar of et lamfund-

## 16

Den allmåna offvertygelfen om báfta medien til Nationens fyyrka och fallhet har alftrar dem, och en uplyft kर्rlek, upvärmd af Religionen, leder bide rådande och lydande til deras helgd. Vi kunne cj neka, at ju mera enkla, tydiga och lampade efter tidernas och folkllagens behof; ju mera ôfverensftômmanide med fo̊rnuftet och fôrîdlade af uplysningen deffa lagar firo, defto vifore, dygdigare och fórre fkola de gòra det folk, fom af dem ledes. Vi kunne ej neka, at ju fundare, renare och mera fóridlad Religionen âr, defto kraftigare fkall den verka pả förnufrets ófvertygelic och hjertats bildande. Om man frågar inom hvad land och bland hvilka folkflag de flefte fritänkare, den minfta öfvertygelle om Religionens helgade fanningar gifves; få kunne vi fvara uran berânkande: Dir, hvareft Religionen for meft förd frân fin enkelher, meft belaftad af frimmmande tilfatticr, meft orimlig och meft fanatifk. Det tyckes vara naturligt, at dirr, hvareft Religionen endaft prillar med en lyfande yra; dår, hvareft hon fâfom hufvudfanningar innehâller fådana fom fórefalla ftridande mot fôrnuftet; dår fkall åfven med en ftigande uplysning des vårde falla, och des uplyftare bek̊̊nnare, h̊̊nfórde af en liflig bildnings-kraft och fyrde af yture intryck,

## 17

tryck, fnart bringas at tro intet, under det at de okunnigare hislla fig vid yran och fâllan framtrånga til det verkliga. - Men medgifvom dock, at deffe tvånne, jag menar Religion och borgerliga lagar, hafva en afgórande inflytelle på allmåna tänkefâtten och den nationela caracteren. Medgifvom, at enligr deras mer eller mindre fullkomligher blir den anringen ftarkare eller tvagare, băture eller fâmre. Medgifvom, at om Perfonifierande of flere dygder, och deras dyrkan fáfom Guddonaligheter, hos Romare och Greker hójde Narionela tänkefătret i viffa delar, fkulle dook lika $1 \not{ }^{2}$ mảnga hos fjåfva deras Gudar gynnade lafter, $i$ andra affeenden, góra der lâgr och felande; och hvilken åfkàdare of Jupiter i Amphitryons Akepnad, hvilken deltagare i Bacchanalika utfväfningar ne fkulle ej ârminftone bortblanda, om icke sldeles fórlora, begreppen of dygd och laft? Medgifvom, ar dà talrika fkarar, under fơrehårande af helighecs-lófren, (kilja fig från alla famband med likar, blifva onytige fór Samfunder, och endaft iglar, fom fuga fine ofrige likars fvert ech móda, då fkulle fnart den tanken kunna upkomma, at denna Religion är en büda fór jorden, åtminfone ikall allt derra fórlvaga begreppen af andra dygder och medborgerliga pligier. Medgifvom, at de egenikaper, fom forr Athens och

## 18

Spartas Lagftifrare voro ógonmårken, åfven ingingo i deffa folkflags nationela caracter, men at Ifven andra faknades, fom Lagftiftaren af glömika eller okunnigher icke àfyftat.

Dock, åfven andra omftåndigheter in. fyra och medverka vid tildanander af natio. nela caracteren. Vi kunne ej neka at fjalf. va Climatet föråndrar mánnifkjo-lynnet. En varmare himmel, en offverflodigare rilgång på alla lifvets förnódenherer gơr ofta fjalen mindfe verkfam och flappar ifven den yttre byggnaden: hårmed förenar fig tillika mera flafvifka tånkelfirt och en vils orklóshet, fom fóder låtrja i fjälfva behofvens Mko̊re. Ju mera månnifkjan genom behofver drifves il verkiamher, ju mera hennes tankekraft må fe fpinnas och hennes omfattnings-krets utvidgas, ju mera urvidga fig ock alla hena nes förmógenheres, ju mera ftark, hóg och adel blir hennes carader. Mer eller mindre umgånge med andra gór åfven caracteren mer eller mindre lâte och deltagande, och vifserligen fo̊der fällfaapslikheten varmare ki̊nflor, utveklar nårmare bo̊jelfen fôr fammanlefnaden och medfor mera belef́venher; dà deremot ensligheren alftrar et dyftert och môrkt lynne, minfkar, om icke utfåcker kârleken fốr medmånnifkjor, framftåller månfkligheten på en obehaglig fida, bereder

## 19

och underhåller mifstånkfamher, ledfnad och trögher. Vi fkole ofta fiona hos Oboerna denna mifstänkfamher, och urom des det tórbehålliamma vaflende och en ftrâfhet, fom aldeles icke ingår i andra Nationers caracter. Vi Ikole dår, hvareft behofvet updrifver eftertanken och fo̊der verkfamher, finna varmare kärlek for frihet och fofterland, in hos något annat folk; och, hvilker folls har vå lifligare allfkat och varmare forfvarat fina fiders boningar, fin frihet och fjâlffåndigher, än Sveizaren och Svenfken? Hvilken har fvagare kånt denna bójelfe, än Afiaten?

At ånnu flere tilfâllige omffändigheter fkulle kunna upgifvas, fàfom anledningar til andring och mångfalldighes i nationela $\mathrm{Ca}-$ racterer, år orvifvelagtigt. Af de många föremål, fom möta våra granßkande blickar, kunne vi vara helt òfvertygade, at ganka få åro, fom til alla delar ófverensftimma i tånkefätt, feder och lyanen, Fôr männifkjovånnen, fôr den, fom i mer eller mindre mon kan bidraga til fina likars våt, för den fom önkar och vill viftas bland likar, fór den vife, fom icke blott år nôjd ar up. tâcka en lanning, uran ock löker ar beftämma den, at leda den trån fina fäkra grunder, at infe des orfaker, och deraf hemta fâkra fôljder, år denna lanning ganka vig.
tig och värd des nogare eftertanke. Hvarifrån upkomma männikjors olika Jynnen och caracterer, huru danas de, och hvad fördel kan hemtas af denna underfo̊kning? Deffa frågor fôrtjôna at offvervågas; och deröfver vilje vi meddela några få fro̊dda anmârkningar.

En männifkjas Caracter beftår orvifvel. agtigt i fóreningen af des begrepp och förfta inrärrade vanor; affven fom den urgöres af begår, béjelfer och egenkaper, hvilka inflyta och faftttella viffa tånkefâtr, Visfer ligen hafva de mifstagit fig, fom anfett deffa endaft beroende af naturens omedelbara verkan och låfom nơdvåndiga följder of Organilationen. Medgifvom, at organifationen kan ge lâttrórdare kánflor; medgifyom at derifrån kan leda fig en ftorrre låtthet, en mera fallenhet for den ena egenfkapen fin för den andra; medgifvom at fnille, eller listheren at fatra, kan deraf upkomma; medgifvom, at den ena månnifkjan kan vara mera fallen fôr vällût, fo̊r omêttlighet, och 1i. vidare; men manne vi ej fkulle vara hógit obillige, om vi med famma tillade månniikjan medfôdda bójelfer fờ lafter, fom hårleda fig frìn immediata begår? Monne ej erfarenheren fkall högt beftrida den upgif$\operatorname{ten}_{2}$ at organifationen beftämmer månnikkjans
caracter? - Månnifkjan födes utan alla begrepp: Det år forlt då, när de ytrre ringen verke på hennes organer, hon börjar fatta och hemta, De yutre tingens verkan of olika i olika ftallningar; fambandet af de derigenom upkomna idéer mâte åtven blifva olika, och den byggning, fom i fólje deraf fmåningom upföres, ifven Akiljagtig; och likvål formerar och beftermmer denna förening caracteren, Vi finne ffven lika tydligt, at vanor härvid medverka, hvilka upkomma af de oliks medel fârfkilda mánniAkjor nytija, at förfe fina behof och bereda fin lycka. Det tyckus vars oemorfägeligt, at tånkefâtten formeras enligt den Iphere i hvilken man \&ir, och at det fordras andre tvingande omftändigherer och en annan fallning fơr at åndra dem. Hërifrån leder fig áfiven utan evifuel de olika fórdomar, fom vi finne inom firfkildra fånd, de olika begrepp och tankar, hvilka likafom äro ârftlige inom viffa Clafier. Om vi faffe vår upmärkfamher pi̊ et barn, hvars förita lefe nads-âr varir et beftôndigt tvîng, 1å Okole vi fákert finna det i fôljden to̊rbehăllfamt och falfkr; fmickrss det med fôrefälining af en tilicommande rikdom och fireftallen, fa Akall deraf tildanas en kort- tånkt defpot. Deffa begrepp Jkola ftadgas med iren och fullkomligen ingå i denua månnikkjans ca-

## 22

 raCter. - I lika omftåndigheter och fagll ningar tyckes likvål, at caracteren måfte blitva den famma - men huru fállan faro omftändigheterne til alla delar de famma? Huru många fynbara, huru många åfven omårkliga fkilnader förekomma icke deri, fom dock alle hafva fin inflytelle? Och hvilken kan väl då finna underliga och ovåntade de mångfaldiga Akuggningar och oräkneliga olika drag, fom tråfas i fammandâtrningen af männifkjors caracterer? Vi hafve redan ralat om Religionens, om Lagarnes, om Climatets, om fammanlefnadens inflytelfe på et folks nationela caracter. Des inflyrelfe på enkilde perfoners mâfte vara den famma; İnnu mera fynbar och verkfam, i fynnerher fom vi i våra granßkningar altid måfte gà från det enkla til det fammanfatta.All den kunßap och granfkning, fom leder ofs til nårmare kånnedom af männiOkjón, kan genom fit rittta anvåndande leda til allmånt och enfkildt vål. Om vi kånne eller kunne utleta orfakerna til månnikjors olika caralterer, och om deffa orlaker firo fådane at de bero of tilfalligheter, eller omftåndigheter, hvilka af ofs kunna îndras, beredas och forbå̀tras, huru vigtig år dà denna kunkap och huru lycklig inflytelfe kan den icke hafva på vårt val? Fóreftallom

## 23

ofs deffe fp̊̊dare våra bróder, fom ånnu nầro maft åro i fit förfa naturliga tilfi̊ind; fôrefällom of dem låfom fpåda telningar, hvilka \&̊nnu raga den böjning och rigtning, fom dem gifves; föreftållom ofs dem fâfom nyls upkomna plantot af et ádelt fro, men omgifna af ogrås, hvars frodigare vext fkulle quåfva dem, om ej en fkicklig hand undanröjde detta hinder för deras tilvext, och tildelade dem den ans de beho̊fva til fin mognad. Påminnom ols, huru fmáningom och omårklige fjâlen emotrager, och bibehâller de intryck, fom göras; huru tankegåfvan odlas, utvidgas och under det fammis ledes, at fe faker p $^{\AA}$ den fida de foraftillas; buru hjertar våner fig st antega och silka der, fom framvilas låfom gode; huzu redan, innan eget ófvervågande tilkommer, man väner fig at fôlja den ftolloing, $i$ hvilken man år ; huru-lifligt deffa förfta begrepp fåta fig. Vi fe det ofkyldiga barnet, jollrande i fin menlóshet, med alla kånnemärken af et godt hjerta, med alla tecken til et eldigt förftånd, med all bildningskraftens lifligher, med en uprigtigher, fom intager, med en enkelhet, fom hảnforr och hos ofs fjallfva inger en fallhets-känfla: Hvilka dyrbara egenfkaper, hvilka Sdla anlđgg åro hår fôrvarade til en god caracter? Men hillken Imârtande tanke: kanke Ikola deffa med

## 24

tiden förfvinna; kanke, fkall detta gada hjerta ânnu, fơre fin mognad, genom mifs. ledning go̊ras hảrdt och kânflolöft, denna eldiga fartningsgåfva fóras från det fanna och verkliga, denna uprigtíghet quàfvas under tvång ach vannr, denna enkelhet fôrvandlas i en konftad yra och fórfvinna under tilgjorda ftallningar; kanfke fkola deffa dyrbara förmögenherer, fom ligga fôrvarade $i$ en sidel fjall, vanvordas, aldrig vinna fin uveckling och alarrig upnå fin mognad. Kanfke fkall detta barn, da det introdder på ynglingarnes bana, àtven borrja at trampa laftens våg, fal et forderfvadt hjerta, er af falka principer förvilladt fơrftånd, en mifsledd bildningskraft, en olycklig och elak caracter.

Det âr i fanning vid en fàdan fôreftallning, beklagligen nog ofta grundad i erfarenheren, vi nịmaft måfte infe vårder af den kunkap, fom genom granfkning of månnifkjo-carncteren vinnee. Det år dà vi lifligaft ledas at, i den fammanfätening af orfaker, fom vid des formeranide infurit, urleta medlen och bana ofs vágen til afhiflpande af et ondt, is hinderligt för vår och vâre bro̊ders fälher. Ockỉ̉, hvilken vân af vârt flågre fkulle ej, đả han kânner medlen, beijona fig derat? Hvilken fkulle

## 25

val vara nog grym, at, mot bâttre vett och vilja, milsleda et hjerra, til hvars rätra odling han kan och bor bidraga? Hvilken fkulle utan óm rórelfe fe fin fpådare like, §nnu 年icklig at emottaga Religionens, dygdens och artans intryck, och icke kånna en râdande bójelfe at verka til et få ho̊gr åndamål? - Det år fant: fôrfórelferna airo många, affegen lârta, och de hinder talrika, fom móss vid danandet af en god caracter, och ännu Ivårare, at förbärtra redan antagna bójelfer och tåkelaft; men huru ljuf ár den mödan, fom användes fôr at go̊ra vảra bröder lyckliga? (Och när år mainnifkjan nainfin lycklig utan en god Caracter? Hvilken glad rilfredsftalleife at, genom fit bemódande, fe en like intrada pả dygdens bana, innan han ânnu behơfver begråta fina affteg! Hviltten fâgnañe lyn, dä ynglingen lika fynbart vexer i redlighet och arra, fom hans yttre bildning riltager i manlighet och ftyrka? Huru välgo̊rande hvart drag af ira och redlighet, of Gudsfrukran och dygd, fom djupt intryckes i des fjal? Och nár flculle månkligheren moza fórådlas, án dả månfkligherans vånner fjälfve pâ årans bana anfóra fina fo̊dsre eller milsledda bróder? Men, det ür ej blott genom förefkrifter och upgifna fanningar, ohuru vigtige och vålgórande deffé ân âro; det âr genom egna exem-

## 26

pel; det fir genom en noga upmèrkfamhet pà alla tilfallen och omiftåndigherer; det fit genom afbójande af alla milsledande intryck; det ar genom ofvertygelien, taiande til hjerrat; der \&̊r genem en fann uplysning om den hơgre fallher, fom dygdiga rannke. 1åt och böjelfer medföra, denna högre ly cka vinnes. Och mifstrớfom icke om mójlig. heren hăraf; nekom icke mênniikjan en fal. lenhet och en bôjelife at emottaga godr in. tryck. Vântom ofs, at dà hon läkert ledes, uplyft infer och verkfamt offvertygas, fkole Ifven värdiga tänkefâtt aliftras och en goî caraeter ftadgas.

## 27

Stródảa anteckningar om itfkilliga Nationers inbofrdes Helsningsfêtt ock $V$ ordnadsbetygelfer.

Non tamen fine ufu fuerit introfpicere illa, primo alpectu levia.

Tacitus.

$\mathrm{M}_{\text {ännifkjornas feder - i allmånhet ome }}$ Akiftande med tånkefåt, Upfoftran och Religioner, hafva allid varit et fort och lisorikt åmne fôr Philofophens begrundningar. Man fann omfider huru no̊dvåndiga goda feder åro til bibehaillande, icke blort af den enfkilda, utan ock of den allmåna (\{)lheten. Sà vida man med dem endaft forrfâr et noga iakttagande af alla moralens reglor, hvilkas uto̊fning kallas dygd, få infes lått den ofvikliga flyrka de lăna åt Regeringslátren, ja, fjalfva Religionen. Plato fordrade til en talker och vis fyyrelfe, det federrie måte blifva få rigtade, få underfto̊dde, at de fyllde Lagarnes brif. Servañ går å̊nnu långre; han påftår: at lederne fo̊rmả allt utan Lagar, men Lagarne ingen ting utan feder. Hvem kan icke håraf flutè, huru nódvĩndig en fordomsfri, en fedig upfoftran \&s fôr all
ungdom, jag vågar läga, i lynnerhet fo: der köner, fom af gamal háfd kallas der öma, det fköna? Hvem år det, fom ingju ter ftadga och aiterhâllfamhet i den fygtig ynglingens bróft, fom eldar des vaknads begâr efter åra, fpånner des ftråfvande efre fjąlfanindigher och bergning, utbildar de caracter, mildrar i manna åldern fålom mak des tunga arbeten, afvåpnar ledsnadens an fallande ftyrka; hvem åt det, hvars blicka ega en 1a ho̊g kraft? - Om icke de vackra, det behagliga könets? - Men ír mis detta utan grundfotfer, utan blyglamher, uta kărlek fór Fofterlander, fir kónet, fíger jag endaft begifver på firnliga fúrfröeller, yppighet, flard och fyflolo̊sher, få är lf at giffa, hrilken modell ridhvarfvers up vexande ynglingar ernå, hvad findamål d àyfta, hvilken fkickligher de förvårfva hvilken borgerlig åra och tro de Akola hyfa

J \&dla och Nköna behagens do̊trar! öf ver halfva jordkloret fórlafvade, på de: ifrige delen deraf dyikade! Jog âr fkyldif eder den bekkinnelle, den upflagne tidbócker likfom fôreftafva mig. Sempiren och Par thern, deffe Roms oforrfonlige fiender, vifste fâtr värdera, och begagna er magt. Der var j fom, fâ tillágandes, bildade deras thjel. tar, fom Akyndade deras fart på ärans bana,
och vid målet flatade myrten i deras Lagrar. Der var $j$, (fôr at nalkas vàra tider, fom, nitika för Fofterlanders frihet, nekade den Amerikanka ynglingen at hvila i edra armar, 1à framt han icke kunde upvila de ârr hvarmed han fegrande gattt ur ftriden. Dł $j$ én i dag egen famma behag, famma kjusningskraft, anvånden er til lika och ännu ftörre forremàl; läggen fifta handen vid den Moralifka bildning fom egnar vårt kôn. Danen ols til månfklighetens vånner, til dygdiga makar, fofterlandets hjeltar - och Philofophen fkall oaktadt fin egenhetskånfla bekänna: Detia ir ert verk! -

Men . . . . - jag måfte lemna detta fko̊na och rika fallt àt en mera målande pentel. Det grånfar blott til den plan jag egentligen valt il fyn punct, Med en flygtig blick frnar jag öfyerfara den del of federne, fom innefatiar viffa Nationers bruk och vanor $i$ allmäna och enkilda fammanlefnaden. Deffa vanor inflyta icke fâllan på tărren at dỏma och handla. De ftåmpla, at jag få må fâga, Nationers fkaplynnen, och gifva ftundom anledningen til hvad man kan för framtiden hoppas.

I denna offige har jag, vid genomgiendet af fárfkilda Refebefkrifningar, cher hand
uptecknat hvad de meddela ofs om viffa $\mathrm{N}_{\mathrm{b}}$ tioners helsningsfâtt och vo̊rdnadsberygelfer, Hos en for del föker man dock förgefves någor fơr detta âmune; emedan det dels und. fallit den relande, dels kan hända fórekom. mit honom fom en fmåfak, Jag bekànne ock, at des updagande icke eger fammu vige fôr månnifkjans kånnedom, for hjertan Hiftoria, fom våra Mifsions-journaler; men fạ vida bruk och Ceremonier utmärka $\mathrm{N} a$ tioners ränkefätt, deras vildhet eller fôrf ning, har jag trodt deffa anteckningar ick aldeles ófverflôdiga. Och låt vara, at e teckning of vàra ohőffade likars vórdnads. betygelfer och helsningsfaft, endaft fkull mana lo̊jet på våra låppar, medlidandet us vårt bjerta, - fkulle blots ingå i graden a der nójfama - ja, det fom mer àr, blom râknas til de vittra och onödiga módor, li kafom folianterne om de gamles ringar oct ffoffor - 1 各 - medgifvom det, är àmin ftone er bemödande mer, användt at gifvi fart åt uplysningen.

I gamla Hiftoriens ypperfta urkunder finner man antecknadt, huru de aldfta foll. flagen berygade fin vórdnad för Konungat och alla mägtiga, Man kaftade fig med an figret ned i ftofter, och fkylde det med händerne. Man bugade tre, tolf eller annu

## 31

flera gånger. Si̊dane vórdnadsbetygelfer motrog 70 feph Jacobs fon, fedan han blifvit medregent öfver Egypten. Si̊ laft difven Judafolkers regent helta fig. Detra flafvilka bruk ofr in i dag bibehi̊lec af Oiterlĭndningarne. I Dahomey ligg Engellke Agenten Norris vid et förentide, huru regerande Konungens underfâter, eller riatare lagdt: flafvar, krålade $\mathrm{p}^{\$}$ magen folom mafkar otver den orena borggairden, men blott til ea visft affånd ifri̊n thronen. Turkarne i akt taga nâtan lamma fed. Fơr något mer ân tuo hundra årr ledan, måtte Agenterne fraìn mindre mågtiga furfar, lâta behaga fig at vid turkiika Audiencen tyänne Janitccharer med kâppar fâllde de complimenterande hattige til golfvet i Storherrens afiyn. En urfkickad borde låledes $\mathrm{p}^{\mathfrak{2}}$ den tiden hafva ofvat fig förut ar, fom ordfpraiker lyder: hoppa dfver $k d p p$. Clas Ralamb, en fvenfk Amballadeur i Carl Guftats tid, fåg et dylike förfarande vid turkifka hofver, med Siebenburgfa och Moldauwer Agenterne. Man hotade Râlamb med et lika förfarande, men han undanbad fig i en trotfande ton denna halsbrytande ceremonie.

De känflige, fórfinade men frie Grea ker, voro långt ifrån et dylike vanhedrande krus. De uprefte viil Tempel och ftoder

## 32

iir fina Gudar, fina hjeltar, men dyrkade ej de fednare, Det inbördes helsningsfâtel var has dem ganfka oimt och fortroligt, Den helfande tog fin Client vánligr med hógra handen om hakan, fom gerna pryd. des af et vördigr $\mathbb{f k}$ âgg. Med detta handlag uppehóll man fin medfpråkare. Vid Skiljsmeffan nytrjades et ord fom Lvarar emos vårt: "Earvdl til bd́rndff." Men detta ord var i deras fpråk högft vålljudande och gravitetifkr.

Under den, tiden då medborgerliga an. dan ânnu icke dragit filta fucken hos Ro. marne, var upforandet enkelt och otvanget, men federne mycker ftrånge. En vifs Romerfk medborgare fick hơgridlig förebråelfe fort det han kysif fin haftru, utan at hafva afleende pà barnens närvaro, hvilka deraf kunde foandaliferas. - Inom hus helfade Ropnaren, om morgonftunden med er: Ave! om aftonen med er: Salve! och vid fkiljsmeffar med et: Vale! hvarvid de ivånne frámfta fingerne fakta tryckies til munnen.

Hógridligaft har likvål alltid våre urgamle förf̂̊ders, de redlige Go̊thers helsningshist förekommit inig. Hvem kånner fig icke eldad af famma \&irligher, famma bergfafta tro vid hogkomften af deras mannliga, och

## 33

och fkakinde handfag, fom fi vsi uttryckte ofo̊rfallda k§̊nflor, vid defla ridderliga handflag, fom icke gerna gofvos utan beprơfvad ffåndagtigher i no̊d, i faror, i ljglfva dóden. Nâr man jâmntôr detta vârdiga uttryck af vånfkap och fofterbro̊dralag, med varra riders fà fmilande, fom altid tjînf̂fárdiga: Odmjuke ijdnare! - ir man freftad at med Rousfeau håkla, om icke fôrdöma den ytterliga fôrfining i feder, fom tidhvarfver låtrer $\mathrm{p}_{\text {å fin }}$ merit-lifta, men hvilken må hânda, blote tjånar at malquera en Leo X, en Richelieu.

Naftan lika uprigrige vore Judarne, om de följde de füreflerifter deras vördade Talmud innehâller. Denna bok fkall fórbjuda dem at helfa en Chritten, om de ej ritlika hemligt fórbanna honom; och om de nedlåra fig ar önks en fädan refande en lycklig färd, böra de fakta tillågga: en dylik fom Pharaos i roida hafvet eller Hamans ; galgen. - Det ár troligt, at deffe ftadgar underlatias, - at en bok, upfylld af fa uppenbara orimligherer, $\mathfrak{a r}$ en ftơreften, ffven fór de Judar, fom deri fóka upbyggelle, Ijus och eróft.

Kaftom nu fơrft en blick på några af - Europas hyflade folkflag, och man ikall finna, huru ömlom friheten, ömfom lyartfjukan gynnat eller vanfälle helsaings-1äten.

## 54

Engelsmannen t. e. bibehaller än i dag i detra bruk en vårdigher, fom går nôtu våra förfàders. Mot ko̊ner vifar han fin akrning endaft genom en bugning. Vånner och mera kânde lágga vid fôrbigående finm frâmfta finger pai munnen under någon bỏj. ning pã hufvuder. Lorden lyfter endaft pi fin hatt när han går förbi thronen.

Fransmannen har, oaktade fin fmak for öfverdrifvet krus i detta fall, bibehållit mye ket af fin granne, Britten. Karlarne helff inbórdes ungefär fom vi, Fruntimren der. emot njuta ingen handkyifning. Vid fóre ftående långa och öma fkiljsmeffor, bekom. ma likvål de af manko̊ner, fór flagtkap el. ler annan ynneft, en kyls pà kinden. Sta fom Republikan, lår Fransmannen icke för fmå derta lilla ómhetsprof, ehuru man icke nu mera, fåfom förr, kommer at fo̊ra fint Damer på håflånden til Cour på Louvren; en fed, fom var hos hofmånnen bruklig Frans r:ftes tid.

Italienaren - i allmänhet håmndgirig och fvartfjuk, tillåter icke gerna några friheres med fina fruntimmer. Då en fråmmande eller bekant fóreftälles vărdinnan i huset, eger han rillàrelfe ar framtråda, och under en bugning lägga fina tvåme frămfta finger

## 55

i fruntimrets hand. Det var vid et dylike tilfälle, fom Grefven af Siollberg, fick folljunde compliment: Signor! La mia moglie e tutta la mia cafa fono ai fuoi comandi! "Herre! min huftru och hela mit hus ftår til er rjifntt." - Olycklig den, fom tager detta anbud i fin ftrângafte bemârkelfe!

I Ryfland år menigheten fins imellan mycket krusfam, Man helfar hvaran med blotade hutvuden, med bugningar, onfkar hvarandra godt o, 1, v. Sädant fker med mycken liflighet och rufende ätbârder. Mot dem af hógre ftånd vilar fig en krypande flafvifkher. Man kaftar fig ril jorden, och ftôrer pannan i marken. Herr Coxe âtnjöt under fin refa fådana höflighers-betygelfer både af barn och bo̊nder.

Herrarne i Ryfsland helfa ifven med djupa bugningar, och fruntimren, lom icke niga, beryga fin hơfligher med hufvuders bưjning. En cavailler kylser fundom fruniimress hand, och får tilbaka en kyls pả kindbener. År der någon Herre af hơg "vårdighet, ià hânder, at er fruntimmer låfar vilja $^{\circ}$ kyffa hans hand, det han likväl forekommer med en kyls på kinden, Vånner och kânde kyfsa på en gång hvarandras hánider och fedan kindbenet.

Polackarne, ehuru med Ryisarne i no bolag, ega dock olika helsnings-fâtc. De nedböja hutvadet, under det de lägga ena handen på bröfter, och ftråcka den andra it jorden. Men dà en ringa perfon móter en förnäm, böjer han fit hufvud nåtan ned til marken, och ligger tillika fin hand näta den perfonens häl, for hvilken han betygat fin vorrdnad.

Hvem fkulle icke håraf med en fmår. tande kånfla fluta, at man refer i de latnder, där Feodal-fyftemet ânnu herrfkar, och df: få kallade lifegne trålar blotuftâllt fig fôt knut-Itraffer eller galgen.

Detta i korrthet anförda vare nog om de mera hyffade Nationers helsningsfed Det år fvårt at updraga några nårmare $\mathbf{~ k i l j}$. agtigheter, Näftan öfveralt i Europa hellar man med hattens aftagning, med bugningar. Huru handkyfsningen blifvit bruklig i Norden, är fvårare at faga, Man giffar, at den Apoftolifka fed de forfte Catholke Miffio nairer medförde, at láta kyffa fina hånder flutligen, fedan preftvåldet upho̊rde, kommif i touren til Fruntimren, fom förmodligen icke mifstyckre at upfåtas i de nedftortade helgonens fatlle.

Våndom vår upmårkfamhet til Afiaten, Africanen och Naturens o̊friga vilda fóner.

Muffulmånnen mo̊ta hvarandra inbördes med denna helsning: Frid vare dig! (Alleikym Salamin) hvarvid hógra handen frykes på fâ̊get, och lágges på vånftra brófter. En Chritten åter helfas med et: god morgon! (Sabanus hairol-fun) eller: Vdn! bure mair du? - Den fordom brukliga hederstireln af - hund, åfna, otrogen (på Turkifka, Jaur) m. m. fom Européen måfte af Turkifka póbeln emottaga, ̂̊r timmetigen aflagd, och man har à vàr fida, likfom i utbyte, af erki̊nfla upho̊rt med den ingen ting mindre än Chriftliga bónen mot: vär arf-fiende Turken.

I det nu of trálar eller half-vildar tram. pade Grekland, âr en fedvana quarblifven, fom bär fporr af den urgamla attilka vekligheten. Flickorna i detta förkjufande land bruka ånnu, at vid mo̊ten fatta hvarandra i óroninibben, och kyisa hvaran pá ógar. Detra helsnings fátt omralas redan af Theocritus.

Araben nytrjar mera forrftållning. Niebubr beråtrar, af di mankónet i Jemen treffas, lirfar man ifrigt vilja kyffa hvarannans hånder. Bruket tillåter dock ej fàdant fôrr, än efter många ryckningar på axeln. Den siddte tilfäder flutligen, likfom emot fin
vilja, at kyffa et af fina finger. Vid móten plägar man áfven famnraga och ro̊ra hvaran med kinden; likalom kyleningar på fkäggen och mantelfållarne áro mycker gångfe,

Bedouin-Araben, fom irrar i Sinais öknar och vid gránserne af Egypten, fkulle man med Ikå̀l kunna kalla någor Egoiftifk i fit helsnings-fåtr. Dả deffe halfrófvare råka hvarandra, fâger Niebubr, râcka de hvorandra vål tio gångor handen, men kylia blott fin egen. Et bruk, fom iynes mig här i norden i viffa omftändigheter kunna med fördel efterföljas.

Af Aflatifka Nationer lâr ingen offergå Chinesen, at på et trótrande fâtr vara hóflig. D\&̊ en Europeifk Ambaffadeur vill hafva företräde hos Chinefifka kjjferliga hofvet, måfte han i 40 dagar fôrut ófvas i Ceremonieler. En quarantaine, fom jag fóreftaller mig odrågligare ín peft-fmittans, - Chinesens inbourdes helsning beftår i at lágga händerne i kors pả brôftet och bója ned hufvuder, Om tvà vänner, fom icke fete hyaran pá lång tid, mótas, få falla de pà knä, luta anfigtet ned til jorden, ftiga derefter up igen och fortfitta denna compliment tvâ eller tre gånger.

Konungarne i Siam vördas nåftan fåform Gudar. En djup syftnad herrkar i deras gar fke genom recken. At nåmna Konungens namn i̊r vid hògita fraff forbuder, fifvenfom at fraga huru han befinner fig. Behagar Monarken någon gång gôra en ljópromenade, måfte han fitta ganfka hógt i Juften, och alle invånare i ftaden gå. ur fina hus, fkynda til ftranden och dår ligga pã fina anfigren, fâ at ingen má yara på hógra rum în Kionungen. Ingen trâl vågar fliga up i ófra våningen, då hans Herre àr i den nedra - Geometrien ingår fâledes i derta folkets Ranglifta på et mârkeligr fítr, hvilker ger tilki̊nna, at Siamefen ftår något lânge ner på fórnuftets.

I Japan, derta Defpotismens paradis, helfar man fà til figande med hela kroppen. Hufvudet fánkes framât och i det famma låggas hânderne mot knäna. Stundom flätar man dem under knävecket och ftryker dem fả ihopknäppte inda under hålen, alt fom helsningen ikall uttrycka vórdnad. Ju djupare den @kall vilas, defto mer bójes hufvudet emot jorden. Nár man vanligen talas vid, eller någon ting ofverlemnas $\mathbf{f k e r}$, det altid i denna ftellining, Mo̊rer den ringare en fơrnåm på gatan, ia blir han ftående i nyfsnëmnde ftallning ril des den förnåme gâtt förbi. Mốtas ărer twà af lika rang, ti̊
ftadna bägge fo̊r at aflägga ofvann̊̊mnde compliment, och fkiljas ifrån tivaran i en lutande ftâllning. När Japonefarn träder inom et hus, faller han på knä, bugar mer eller mindre djupt med hufvuder. Vid affkedstagandet i akttages en lika mattande hóflighet,

Invånarne på Madras och S:r Thomas helfa hvaran, under det de föra båda hânderne i̊t pannan. De, fom viljs vifa fig mycker artiga, buga fig någor. För prinlar och dylika perfoner kro̊ker man ryggen ännu mer; rór med handen fórft vid jorden, fedan bro̊ftet och fift pannan, hvilker fker tre gånger ̊̊ rad; hårunder lfoges: Gud gifve or helfan! Hyarpå fvaras: Gud gifve er Jamma nàd.

Adeln (Chamorris) på de Marianfka (Infula latronum) o̊arne, anfer fig få långt fornåmare än det ôfriga folker, at ingen fâr tala vid dem utan pả långt hâll. Folkers inbourdes helsning beftår eljeft i at gifva hivaran et ftycke Betel, och at lågga fin hand på hvarandras mage.

Ingen ting fkulle hos Européen förekomma ohöfligare, ån ar blifva helfad med ryggen. Likvát fir det i Trozembouc en lag, at alle underiâtare © Kkola dâr vånda rygo

## 41

gen til då Konungen psfserar. Do̊rar och fenfter måfte äfven tillluras. Suppliquer och dylikt hånges på en lång kåpp, och framftickes under armen til Monarken.

Då inbyggarne i konungariket Juida under refor treffas, kafta de lig hufvuditupa ned ur fiha hångmattor, kyfla jorden, klappa händerna, och ftiga lâ up igen.

Invånarne i Manilla påtå, at höfligheten fordrar, det man vid móren bôjer ryggen mycket djupt, at man lăgger bảda hünderna vid kindbenen, under der ena foren ftríckes i vådrer och den andra hâlles krơkt,

Vår Norborg, kånd fơr fin lairdom och mångåriga refor, och om hvars pålitlighet det nåftan vore et brott at tvifla, berăttar, at då de kringvandrande offterländ\{ke herdarne traffla någon fôrnäm perfon, urgjuta de fin hóflighet i defla ord: "Herre! du år et Aloit Kreatur och vi äre Alugor under din fvans," Den öfriga delen af denna helsning är i fà orientalifk flil, at jag fơr Europeilka ofron, ehuru på fanningens bekoftnad, måte indraga den. Det vårde fom deffe Nomader färta på Stor-bofkap, deras fórnämfta handel, lindrar, jag vill icke fâga, råtufârdigar, bil-

## 42

den *). Det är för offrigt bekant, at pennin. gar i vår gamla Lagbok kallas liggande fâ, och at en Rântmáftare of dylik orfak kalla. des: Faberde. Ingen fann fådant anfto̊dign

De Morer, fom bebo kufterne af Afrikit vid Medelhafvet och långre in i Kåjfaredóme Marocco, helfa fillafittande med benen i kors under fig, och gifva den kommande er hand flag; under förfrågan on des helfas tilfảnd.

Abysfinien var före Bruces Rela fóge kånd; aifven fom Nilens kâllor. Nylsnåmn de refebefkrifyare lemnar ofs fóljande om Abysfinierns vo̊rdnadsberygelfe fôr landers Regent. "Dà man framiràder fôr Konungen, kaftar man fig förft på knä, fedan hvilar man $p^{\circ}$ flate hånderna, hvarefter panvan fift nåkas golfvet." Somlige lârde påftai at Cyrus infôrt denna vórdnadsbetygelfe hos Perferne, fom in i dag nytrja aldeles famma bruk,
*) En Arabiik Poet har någonftădes Kallat en Hjelte af fin Nation för Afran fràn Mefopota. mien, Detla, láger en vifs utmårkt Fórfattare, var et lika fa fmickrande berôm forn dà an. dra Folkflogs fkalder likna fina Hjeltar vid Lejon och Ornar; ty i Mefopotamien, (kola Alnorna i flyrks och Aköulhet ófvertriffa H\$. ftar, -och dffr kunda fjelfve Scipio varit fmickrad af en fàaain jämniơrelfe,

## 43

Hiftorien bersttar ofs, at Conon, fkickad fom Legat til Perfien, anfâg denna hóflighersberygelfe vanhedrande för fig, fafom en fri Grekifk Medborgare; hvadan fifven underhandlingarne fkriftligen måtle gå forr fig.

Den Abysfinka Hof-Audiencen hat dock fordom egt ånnu ftôrre olågenherer. Dả Pater Labo upvaktade Konungen i Abysfinien, blef han juft under complimenterne anfallen af tvd̊ne ftarka hof buffar, lom pryglade honom vederbörligen. Vid do̊ren ater, til hvilken han visligen begaf fig, mot rogs han med mycken hófligher, Pa tiffrát gan: om orłaken til et fadunt fơrhållande, fvarades: ot det var en infôrd plägfed, fôr at ge fråmlingar tilkånna, der inter rapprare folk gafs i veriden. Det var falledes ej nog at vid det refpectabla hofver ega en fmidig rygg; den mâfte tillika vara mycket flark.

Vilden i Nya Orleans påtår, at Européen felar i vördnad fôr fina Regenter, Dả jug vifar mig, liger han, fôr en for Chef, hellar jag med en lång tjunning. Sedan Imyger jag mig til det innerfta af kojan, utan at kafta en enda blick ât den högra fidan, hvareft Chefen fitter. Det of dír jag fôrnyar min helsning, i det jag tyfrer hânderne ófyer hufvudet och tjuter tre gåno

## 44

gor, Chefen bjuder mig dà firta, genom a liten rörelfe med munnen. Jag tackar ho hom med en ny tjutning. Vid hvar frig Chefen gór, tjuter jag til en gång inna jog fvarar, och går fà mina fârde under t ouphörligt tjutande, til des jag ofr ur han à 1 yn.

På Nya Zeeland och Vånlighets-ỏare helfade de Vilde de̊rffädes Capitain Coo och hans fällokap med nåfornas hopfoganed och lammantryckning, hvarefer de togo fråmmandes hånder och gnedo dem någo hårdt mot deras mun och näfa. Söderhaf vets aboer helfa nåftan alle på detta látr.

Herr Cook berafter affven huru en Hot ding från Tongatabu, vid namn Finu, eiter landers fed mottogs. Då denne Finu land fteg, helfades han af hela folkhopar med er fi djup bugning, at deras hufvuden lades ti hans fötrer, dem de äfven vidrórde fört med handens flata och fedan med des yttr fida.

Hir gifves Imåre Nationer, fom afo okunnige om minfta höflighersberygelfe, Kamtŕchadalern, Grönlfondaren, Kaliforniern och Hottentotten vet ej en gång hvad det ár at lyfta på móffan eller kröka rygg.

## 45

Herr Cook fann deck סAfra hafvets åboer lyfta på möflan och buga djupt. Det ena for Naturen i fin grofher, der andra ifin enfald.
$\qquad$
Detta fr hvad hittils hunnit antecknas
 vórdnadsberygelfer. Utan tvifvel är hår mycket oanmàrkt i brift af rilgångar, belátenher; man ville ffven tilligga tid: i fall mån derigenom kunde med mindre (kâl fôr ebrâs fơr det ofverdảd ar liafva framlagt et halft utkaft. En berydlig efterfko̊rd kan fâledes ânnu fåkert göras pà detıa fâtr, Man fkall med nóje le en medkkördare, öfvertygad at forfkning och móda långre framtränga genom förenade krafter, flit och erfarenhet, f̂n genom en endes arbete.

Vaktom ofs då at mifskínna deras bemódande, fom ur hâfderne famla och likafom på en rafla vifa hvad månnikjan i fedlighet eller dârfkaper varit under fårfkildra tidhvarf, under viffa brymingar mellan råheren och mera forrfinad odling. Man fkulle kan hånda deraf haltt få fluta, hivilka anlag mánnifkjan har, hvad medel hon fâtt at dem

## 46

utvekla, hvad hinder hon eger at nedbryts och hvilka krafrer hon fătt at upna fin be ftámmelfe. Det âr fannt, at tufende lójigg upträden vila fig pâ detta fált; at man fup dom finner forrnufters fporr nâftan igengrod da, at derföre otaliga dărfkaper herrfkat oc ånnu herrika. Men Philofophen vet äfve bẹraf begagna fig. Han kan båtrre utitak finnligherens ytrerligheter, battre utpeka de ömkeliga, och lo̊jliga i tidehvarfvets caracter och fift genom denna labyrinth, med de trâd honom råckes af visheten, leda fig t medelpuncten, fo̊r at dår krâffa det vidun der, jag menar okunnigher och vidikepelfe, fom få långe, varis månklighetens Mino taurus.

## 47

## Om Spel.

Quelque corrompu que foit le monde, il n'y a cependant jamais eu d'homme, qui ait été fort eftimé pour avoir aimé le jeut.

2
bland de dårfkiper fom åffolja den fôrfinade Samfunds-månnifkjan, har pasfionen fôr Spel ofta forrefallit mig fafom förtjänande et mårkligt rum, och fåfom vårdig Philofophens dom. - Jag vet at mycker är fkrifvet i detta affeende, och at innu mera blifvit taladt, fifven någon gång, fôr at hårma den rådande tonen i et fällikap, of jjálfva Spel-profesfioniften, fom ibland uplyft folk visligen funnit fin dålighet báf go̊md under betygandet af förakt och affky för den famma gemena handrering, fom han hvar dag, inom láfta dórrar, och gómd fôr den publika râtuvilans blick, år fårdig at fórnya, Då fåledes mycket redan air lagdr i detta ämne, och di, tannolikt, \&nnu mycket fkall blifva fagdt utan all verkan; då man fortfar at hógridligen forrdömma, och i tylther idka detra lósdrifveri i feder, hvarigenom fà mången yngling of båta hopp fôr framtiden, ledes genom en irrgaing til Schavorten eller Gildftugan; hvarigenom få mảpgen redlig

## 48

Åmbetsman freftas at upoffra egen fôrmú genhet och of ta Sratens rilgångar, egen he der och ofra fit Ámbetes anteende; hyarige nom fả mången husfader lockas at våga dea fifts penningen of en matrlig inkomft, hril ken annars kunde vara tilraicklig at kkydh en ralrik famille ifrån elánde och or dant en vexande affóda til dysdiga medborgare en kommande generation ; dà ralerier futu Lorteri och Kort-fpel i vårt philofophifa tidhvarf tyekes likafom trofla förnuftem Lagarna och der publika fórakrer: Iónar des vall då módan at en fvag róft höjer fig emy aldriga mifsbruk, hvilka genom vanan fort virfyat et tycke af urminnes bafd? Lönt det vál módan at ăterraga et fimne, fom ofta blifvit afhandladt; at vidröra de mily fofter, dem fnillers åkviggar endaft formb at någon gång fore en kort ftund quefva men icke aldeles fơrbränna? Och ofr det vi: en ung och begynnande författares lout, lyckas $i$ et fadant ftorverk? Nej - me dả jag öppet erkânner mit milstroende, fór fakar jag derfóre icke min rärtigher for medborgare, at tala fritt men laglydigt of ver et åmne, lika vârdigt upmåkkfamhet vih thronen fom i hyddan.

Hvar är der ftslle i mit fâdernesland hvareft icke Spel-raferiet vifor fit välde?

## 49

Vid högtidligheter och i hvardagslag, i fora fâllfap och i de enfkildta, i Asfembléer, Ordens-famfund, på Vårdshus, Kållare och alla fơrtårings-ftallen - o̊fveralt fpelas. Jag ónfkade at kunna glómma, det viffa kulor fordom funnits och kanfke innnu finnas, ehuru dolde fo̊r Jjuset och Lagfkiparens óga, hvarelt rofdjur i månnifko-hamn fo̊rfamlat, och kan hånda, ånnu fơrfamla låtttrogna ynglingar omkring de bord, dem fveket framftallt, tafkfpeleriet ferverat och plundraren afduikar. Oin någon enda af de fâ kallade Spelklubbar ânnu fkulle finnas, oaktadt de ftrångafte Fo̊rbud, och den vaktamhet hvarmed deffa handhafvas, må det blitva en helig plige fo̊r hvar råtflkaffens medborgare, at uptôka deffa kållor til det vexande Sedeforrderfvet, fôr at fedan genom Lagens åtgârd kunna för altid tillluta dem! - Mången gång finner en våltånkande man fig twungen at fly de fallfkap, i hillka han gârna önfkade infinna fig, och di̊r han kunde ega de âdlafte nôjen fór fnillet och hjertat, om icke Spel-yran uptagit den tid, fom mycket vettigare kunde anvåndas, eller fôrdrifvas, om det någonfin blir no̊dvåndige at fórdrifva der flygtigafte of alt. Det har ofra håndt denne man, at blifva upfångad af deffa fyslolófe, fom bortipringa en half dag för at ankaffa fjerde man i et Spela

## 50

partie. Det har händt honom at, bjuden te fina vânner, knappaft intrâda i et taltiky och lyfande fållfap, nch knappaft hinna full asda de brukliga helsningarna, innan has antingen flappas til et Spelbord, dår han ciómd at tanklớft förno̊ta flera timar, elfe ock, om han vfgrar at Spela, blottftille fig för den obehagligheren, at midt is ftorre folkfamling befinna fig enfana, of uthêrda et tvång fom af intet nóje erlâtte - Det har håndt honom, at vid andra tio fallen befóka fina vânner i upfåt at njư förtroligherens och litheraturens nöjen, mts redan finna Spelborden framiatia. Han his fett pasfionen for detta tidsfo̊rdrif lika w fpridd i alla kretsar, ifrån den förnåme oc rike, genom alla gradationer af ftånd oc vâlmåga, ânda ned til den arberande oc minft fórmägna hopen. Han har lett de nådiga Herren hafva fit Spelfíllikap vid mahogony bord, och drângarna pà famm tid fpela fit partie Bofton i fartun, eller hoffligare lagdr, i Tambouren. Han har fer under fina fommar-promenader, månnifkjo flockar at åt fkillig moraliré, fórfamlade om kring kigelbanor, hvareft tjånftmannem quartal och geffllens vecko-lo̊n inom någu minurer fkyndar fig utur egarens och i Spe larens fickor. Han har difven fett den tate tige på Asfiftance-Contoiret, eller annorfä.

## 51

des, pantffita det fifta redbara han egt, och med den fålunda forrv̊̊rfvade funsman fo̊rfoga fig ril närmafte Collecteurs-Contor, för at gôra infatts på numror, dem hans, inbillningstraft under fómnen fo̊reftallt honom på en korsvég, i en fónfter-ruta, eller i en vigfelring, men fom icke des mindre ej utkommir. Han har funnit hågen för Lotteri och Kort-fpel urarra til en verklig finnesfjukdom, lika fkadlig fơr arbetsdriften, vålmågan, fâllfkapsnöjer och fedligheten; och bo̊r det då icke forlåas honom, om han med en ofórfälld ifver fórklarar krig emot deffa fóråldrade ovanor.

Man felar i allmånhet i $2: n e$ affigter. I uplåt at roa fig, och i upfât at bli rik. Det förrs âr däligt; det fednare brottfligt. Man fpelar fór at roa fig. Hvad fkadar der, fager man, at den rike fpelar? Han tål en oberydlig forrluft utan faknad, och han behófver ej fór fin utkomft binda fig ftrångt vid mèdan; (åledes har han âfven tid nog. Men, då det icke kan forrnekas, at hvila och no̊jen fro oumbärliga fôr männifko naturens beftảnd; då der medgifves at all kraft, fom ouphơrligr fpännes, måtce i fo̊rrid brifta eller fórfvagas; då det äfven erkånnes at den of lyckan gynnade for en

## 52

mera bequám och maklig. lefnad, eger men ounváxling i förnöjelfer, în den vanlotrade; få ăterfå likvål ånnu i ljälfva najers ơgono blick pligter at fylla, pligter emot ofs fijille. va och vâra likar. Man âr fkyldig fig fjalf, at vallja de nójen, fom fro de renafte och fullkomligatte, fom ej fôljas af ledsnad eller ånger, Skulle dả ej den rike kunna forIkaffa fig fannare nöjen àn Spelets, han, fom för fit guld kan begagna alla tilfallen? Skulle icke han af naturens fkönher och pragt, af Literaturens och Konfternes ge nom upmunrringar framkallade méferverk, of flitens nya kkördar, beredde genom hans omforg - fkulle han icke af alt detta kun. na hàmta anledningar til des ídlafte glîdje; och kunne vi fôreftälla ofs denna glădje li trótrande, ar den nâgonfin behơfde afväxlas ge. nom Spel? Nej - för den rike ôpras de talrikafte tilfallen til Sallher, om han endaft förfâr at nyutia dem; men om han icke der gor, mâ han dà Spela, och derigenom gifva tånkaren fk̊̊l at beklaga hans förtânds fartigdom.' Naturen, konfterne, lecturen och välgórandet \&̊ro outöfliga kâllor til förnöjelfe. De firo ôpne fôr hyar och en, och den fom genom fin rikedom forrt raftrighet at hàmis mycker ur dem', for förakertig om han forfummar det.

## 53

Fóreftallom ofs den tanklôfe vekling, fom, rufig of Spel-yran, vaigar fin egendom på Kort-o̊det; om han vinner, huru fânig är icke hans förnöjelle? Om han förlorar, huru hemfk är icke hans ledsnad? Och den dagning af fôrnuft, fom då ofra framikymtar, huru ftraffande är icke den? Igenom hans fj§1 ljungar dà ej fållan den fórebràelfen: Med deffa forrpelade penningar hade du kunnat rådda flera nôdftållda, hade du kunnat uplyfra en tackfam like ur elånder, hade du kunnat framkalla nytriga fóretag, hade du kunnat fo̊rvớfva dit förftånd en ho̊gre odling; men hvad har du nu Ofrigt? Harmen och tomheren. Dock, jag bo̊r nåmna det, en urdakt gifves for den rika \{pelaren. Men denna urtâke âr en fôródmjukelfe, och beftår i en vanvirrdad upfoftran, lamt deraf fóljande natursdảligher, - Ofta kommer man i fallikap, hvareft Spelet aldrig nog tidigt kan begynnas, och hvaref, fedan nyheterne för dagen och fórraler üfver ni̊gra frånvarande blifvit to̊mde, ingen ting mer ofr at foga. - Olycklig den, fom i er făa dant Sallfkap vill leda fantalet på mera redbara fóremål - man kall ej fórftå honom, Han Akall fnart finnas odráglig, eller, der beqvåmafte fätr at fördómma den fo̊rtjảnft fom man ej kan vårdera, bakom folfjádrarna bedómmas lójlig. Men juft denna

## 54

 omftândighet, juft detra behof af Spel, tye. kes nedfytra dylika Sallikkaps moraliika vårde. Det âr bảtre, fâger nàgon, ar fpela \&̂n at förtala. Sant: men bágge deffa yrken äro fơraktliga, och fkulle man ej genom ftàndagrighet i klokt fartade beflut, lamt en förbattrad upfoftran e, dag kunna hop. pas, at. den ena dårlkapén cj mer tkall tjônt til urâkt fôr den andra. Valet of nöjen år fâledes en helig förbindelle emot ofs fjalfva, vi bóre vilja klokt om vi vilje ut. valdt njuta.Men hârtil kommer ânnu en fôrbindel. fe emot vàra likar: Det goda efterdómets.

Hurudant efterdöme gifver dà Spelaren? Jo, för $\begin{aligned} & \text { Iorrellens. Det är en urgammal egen- }\end{aligned}$ Ikap af månnkliga fâfäugan, ar vilja fynas bătre än hon är, - Derta fraäker fig til alla hånfeenden, fâledes äfven rikdomens, Nu bortfpelar den rike betydliga Summor fum han kan umbrara, och den mindre bemedlade bertlpelar det nódyfondigafte, fôr at fynas lika tik med den förre. Nu fôrnófar den rike en rid fom han ej annorlunda fórftar at använda, och den mindre bemedlade, fmickrad of at kunna hifrma denna orklơsher, vanvårdar det kall, hvaraf han Iktulle ega fin bergoing. Rådfrågom de

## 55

ytterligt fo̊rfinade Nationernes hsfder, och vi fkole o̊fveralt finna, at de mágtiges ton beftâmt de fvagares, at fàfángan altid fl̂par fig fram i fpåret af något ofvanifrån kommande irrfken, och at Luxen merendels bórjat i de högre kretsarne, derifrån nedftigit til de lägre, famt altid nödgats vara betänkr på nya upfinningar, hvilka fâllan länge egt beftånd, emedan de aliforr haftige blifvir af den nyfikna hopen efterhärmade. Hvad \&̊r orfaken til alla haftiga ombyien af våra Damers prydnader? Jo Frôknarna fâ knapt exequera ritningen ur en Theater Almanach, innan Mamfellerna vifa fig i famma parure, och knapt âro deffa dermed färdiga, fo̊rå̊ Pigorna äfven begynna at formera fig efter det nya idealer. Den formåme har altid velat ega et företríde, och då han mera fällan kunnat förvårfva det genom redbura for tjänfter, har han lôkt der i chimerer. Den lágre hopen har altid lókr at lyfra fig ur fin oberydligher, och dả den icke altid kunnat lyckas deri genom härmningen af de ftores talanger, har den valt der, fom lätaft kunnat hårmas; deras pragt, deras tåfänga och deras luxe. - De höge och rike Ipela, och fäfängan finner genaft detıa tidafo̊rdrif fórnåmt, hvarföre hon ilfânas at âfven nyttja der. Befkyddaren álfkar Spel, och alle hans clienter, för at vila fig fallikapslike,

## 56

göra fifven Spel til fin hvardags-fysle Mången har aftven gaitt fâ långt, at han med flit för fpelat fin egendom, fôr at på detrus fătt köpa en berydande Spel-ailikares fofrord, och vinna en affigt, en penfion, en befor. dran eller andra fördelar, hvilka, om da afven vunnits, likvall aldrig upgatr i jaimn, godhet emor den 1 jasffetsndigher fom forrut blifvit frivilligt upoffrad. - Det tyckes fom' dårlkaperne, genom alla verlds-àldrar, egt en förre kraft ån Dygderne, at fmitu hela folk ीag, och oordningar hafva merdon dels fart pafsera under fkydd af moders en. vâldiga Lagar. Hvarfôre? Jo dårfkapens tjänft koftar mindre móda, mindre upoffringar àn klokhetens. Men kola då aldrig klok. heren och dygderne blifva et allmånt mode? Til mánfkligherens trớf, vågom at hoppas def, men under tiden, medverkem, i hvad vi kunne, genom egna efterdo̊men, och hó. jom ofta văra rôtter emor fede - förderfvet, Detta bemódande hedrar hivar Medborgare, och om der länge fkulle blifva uran nytra, fả fkall det dock fmảningom no̊ra pả dårIkapernas colofsala grouppe.

Men ânnu âterfỉar en del af min lilla Afhandling. Man Ipelar fór at bli rik, och detta hat jigg vågat kalla Brottfigt.

## 52

'Kan hända någon fkulle anfe fơr oafgjordt om bemödander til Spel-vinft, mera hârleder fig från' et dunkelt förftând, eller från et elakt hjerta. Jag hârleder det ifrån bägge. - Fóreftatllom ofs et Sållikap, hvars ledamöter famlat fig i den enda affigten at vinna penningar, den ene af den andre, Hvar och en go̊r fig vid Speless bo̊rjan lika hopp, och en vifs dyfterhet, lik făngelfenas, utbreder fig fnart ofver alla anfigten, Man eger endaft 1 jall fo̊r det guld, fom lyler főr ogat, och en hemlig fiendligher til detta gulders egare infinner fig Inart, Då den enes fôrdel måfe grunda fig på en annans fórluft, hvilket hår å̊r den enda mójligheten, tå behơfva ej många flunder framlôpa, innan Spel-öder gjort några glada och de ófriga modfálda; innan en hunnit famla hvad andre måt fórlora. Men fnart vånder fig lyckan ifrån den gynnade, och han förlorar alt hvad han nyls vunnit. Han bórjar d\& at blifva het, at våga ännu fočrre fummor i hopp at på en gång kunna erfåtra hela aftonens förluft, men han forifar at vara, fom man fäger, i otour. Befinnom hvilke fvall af häftiga och ftridiga kånflor, hvilka haftiga fprång ifrån en glad yriel, til en hemfk förtviflan, hvilken rofgirighet i det ena och hvilket mânnifko-hat i det andra ogonblicket, mafte rafa i hafard-spelarens

## 58

bróft. Befinnom fedan huru han, ån o̊fvero dảdig i flôferier m d en lâtufăngad rikdom, án nedflagen och förbitrrad dả han förfpelat mer an han egde, i bägge falten of ohågad och ofkicklig til nytriga värf. Och frågom fedan: hurudan medborgare år han? Ellet fkulle vål den ega et ådelt hjerta, fom med fôrefarts anvånder alt, \&itven ofta fveket, at rikra fig genom andras olycka! Skulle den ega et \&delt hjerta, fom icke allenaft med kallfinnighet kan åfkåda, men đfven med en follk vánokaps vårma fơrleda den ofơr. farne? Skulle den ega et ädele hjerta, fom har nog gurighet at mången gång röfva til fig den fifta fpilra, hvarvid den förolycka. de ånnu håller fig faft fôr at icke fjunka, Kanhånda hafva de rofdjur funnits, fom luckat mången enfaldig yngling at góra fa kallade Honneurs-fkulder, och f:dan ófvertalat famma yngling at bega oredligheter för at kuuna betala hvad fom aldrig bordt beralas, Kan hända hafva åfven foddane funnirs, fom egt nog oförokímdher at i Concurser efier en Spelare infinna fig och inforr Doms maren bafvarja fordringar, tilkomne genom Raffel eller Biribi. - Kan hånda - men hvarfơre anforra-flera exempel af dylik beskaffentier, fôr ar bevifa der, fom icke behöfver maảnga bevis. Det lårer vara oftri-

## 59

digt, at Hafard-fpelare ega et clakt hjerta, men de ega dffen et dunkelt fơrflând. Med fôrftând kan jag hår icke mena Spel-konfterne, utan de allmaina grundfatfer of Sanning och Raftr, fom tilhöra hvarje uplylt månnifkja, Och huru fkulle Spelaren kunna ega dem, eller, om han ock verkligen egde dem, huru âr det mójligt at han ândå kunde fortfara med et yrke, det ofákrafe af alla, Hafard-fpelare kunna delas i tvånne flockar: De Bedragne och Bedragarenw, och det \&̂r aliför fannt, hvad Regnard låter Theodor lâga i Comedien:

Der denna marknad halls, man kan för afgiordt
taga

At den bedragen blir, fom fjalf ej lhirt bedraga,
Detta antal af Bedragne afr altid det fto̊rfta. Huru mången ung och rik arfvinge, huru mảngen yngling af ralanger, fom genom Spel-yran fơrflölat fin förmögenher, flåckat fit rygte och tilfăngt vägarna til framtida fjalfftändigher, hafva icke vid en mognare ålder med forrviflan fett tilbaka på de oanvånda ungdoms åren, och fórbannat fina forledare och fio egen blindher. Men det har redan varit för lenr. - Armodet och forkakter hafva; fammanki̊djade,

## 60

flugit i deras fjaft, Och deffe ynglingar, on de fedan fôrmått lyfta fig til någon medbore gerlig fallher, hafva dock fällan kunnat alde. les aftvå de flåckar, dem minnet af deras fordna utfvåfnitgar likafom inväfvit i opi nionen om dem. Den uplyfte, churu offu ftrånge grankkaren, frågar fig altid: Bör jug tro denna mannen; han har ju varit Spelare och kan fá et nytt anfall af famma dårfkap? De fôka ofta en urfâkr i fit fórftânds duan. kether, i fin ungdoms oerfarenher, men mus ivarar dem merằndels med rấtrifa: Oklok̃ het och broufligher, mörker i förfånds och nedrighet i viljan hafva lika fkadat Et Men nog om deflé, fom, ehuru vårde râttfinniges affky, likväl ej fällan tillika fo: ţâna månnifkjo-vånnens medlidande. Ànn aterftår at berrakta en Clafs Spelare, it menar Bedragarena. At deffe fallit djupt moralifk förnedring, lårer ingen nek! Madgifvom at de ega någon litligher, nf gon fallokaps-quickher, och mycken lift; me hafva de lannt fórftảnd? Må erfarenhetee figa ofs, hurudane MMedborgare de varit innan de formerade fin complott emot a. fkulden och enfaldigheren; må hon läg! ofs, om de forflummat eller begagnat allh genom upfoftran budna tilfállen til fürid. ling - och fratt fkole vi uptácka at den ene varit en onytting, lik bergshållen hva.

## 61

reft ingen planta kan fafta ro̊tter; den andre en genom upfoftringens efterlåtenhet bortfkänd yngling, hvilken kunnar fả lära alt, men áfven råde fig fjalf at forrfumma alt; en annan åter en Åventyrare, född i rikdomens fköre, med tidig håg fo̊r uffvi̊fningarna, men ingen håg fơr můdorna och nytran. - Vi fkole finna at deffe, fedan de vanvårdat fin upfoftran och förfôrt fin fo̊rmögenhet, vandrat ut i famhället, dår förfôkt fig i många yrken, men genom lårtja och dåglọshet misslyckats i alla, hvarefter Spelborder blifvit deras fifta tilfygt. Der gifves vifferligen ganka $f$ af alla dem fom idka Spel-profefsion, hvilka icke forrut falliferat pi tormógenher, heder och dygd; och denna fifta nódhjelp omfatta de, dels emedan de icke förtià at nyrija någon §diare, dels emedan de njuta en arg glädje at inleda nya ofter på den bana, dår de fjâlfve förvärfvat fo̊rakter nch elåndet. Medgifvom dem gårna en vifs grad af liftighet, en vifs håndighet, men fôrnekom dem alt redbart månnifkjo várde, emedan der juft år briften deraf, fom gór dem odugliga til alt annat in Ha-fard-lpelet och Sybarit-lefnaden. Man torde 1 figa: Det gifves likväl exempel bland derta folket, af dem form genom Spel lycka bringat fig up til foâlf-beftånd. Men huru tå äro icke deffa i jamnförelfe med mängden,

## 62

hvars förtjgigna öde det förmadligen aliit fkall blifva, at lefva en tid $i$ ôfveruàd, ock dó vid tiggarftafven.

Om den mannen fom i Carl VII:s iit inventerade Kort-ipelet, hvilket redan fkedde i affigt at gifva forrftróelfe at vel lingar, kunnat förutle alla de oredor, hvir til hans upfinning i framtiden fkulle gifn anledning; fákert hade han twekat vinna odödligheren pà detra fät, fâke hade han i den djupafte ryftnad bevarat uptacket, hvars anvåndande blifvit ta fkadlig för famhâlls-ordningen och fedlighere Meh́ någon annan hade dock kunnat påfina fatmma fak, för at fórlufta de fvagfinte oi de onytrige. - Ónkom ofs, dà detta fór. derf blifvir et arf af forntiden, det vi jjalk ve genom efrerdömen och upfoffran måu hos en upvexande generation kunna urplan Enda til minnet af denna olyckliga yru Onfkom ols de fyrandes krafriga åtgård fơ detra indamål. Onfkom ofs, at kunna gifr alla Medborgare öfveriygelle om den fav ningen: at den for lycklig, tom genom ny: tiga ge̊tningar fôker fit beffånd och fin ârt at den ár lycklig, fom kan bruka nójet it forffrifkning, men eger vishet nog, at if tômma det ända til affimak; och at den lyckligatt, då fâ många âdlare nójen gifvas, fom fift valjer Spelnöjer.

## 63

Jag tror mig icke hafva fkrifvit en ordningsrak och fullbordad afhandling offer det valda fanner; men om deffa ftro̊dda rankar kunna framkalla en fådan afhandling, och om den bidrager til uplysning och dygd, fkall jag anfe för en åra at hafva våckt anledningen. -

## VARNAREN.

Y ngling! Du, hvars oförfarna hjerta Ånnu känflorikt och öppet är, Hơr mig; lifvets välluft ellur fmärta Àro följder utaf dit begär.

Djerf och fri du haftar på en bana, Der du fkőnjer endaft blommorna, Tillăt dă en vån med äldre vana Peka pà de gómda tiftlarna,

Njut den unga rofens frifka anda. Smaka glädjen af din lefnads vår. Än är tid, at dig i lekar blanda, Jog ej fkrämer dig ur Nôjets $\mathrm{S}_{\mathrm{p} \text { àr. }}$

## 64

Ân är tid = men denna glada timma Flyr, och kemmer evigt ej igen; Likfom morgonfolens ljufa ftrimms Ej kan lyfa dig om aftonen.

Derfóre, min Theodor befinne Hòftens tröga gång och vårens flygt. Ödligt tom fkall du den Njutning fituna, Som din väntan pà en Framtid byggt.

Sjung derför! då àngorna ur bålen Skymma forgerna fom lifvet qualt! Töm, fórijuled, da den fyllda fkảlen For den Skỏnhet fom dit hjerta valt.

Sjung i dina muntra bröders gille, Friden, Kârleken och Glädjen fjung! Tro mig, ledsnad och fornlóart fuille Vitna fnart: Du är ej mera ung.

Lät inbillningskraftens rika penfel Grann och gládtig måla framtiden; Lättrórd, fjáril vingad, lät din kànfel, Sakta vaggas utaf njutningen.

Tänk dig ofta in i den Minuten Dà du hoppas bli an mera fäll; Lik en kornblixt, utur molnet gjuten, Skall den lyfa opp en töcknig quåll,


[^0]:    क) Robespierres.

