## 63

Njut 二 ニ mer Vist. I hamnens luga förbida Stormarna fom gny på verldens haf, Visheren och Dygden áro blida Värdare, fom himmelen dig gaf.

Prófva, lyd, men tidigt tåm begãren, Manligt ftrid mot hjertats öfverdrift; Annars fkola ångern och befvăren jaga lugnets hvila frin din grift.

Di de rymuder, fom du genomfarit; I en dunkel blåned måla fig,
Mimet dock of hvad du fordom varit Sorgligt ellet gladt fkall tölja dig.

Och hvad trốt, min Vän! at detta minnet Af det Samna, Ädla, Nyttiga,
Stiger fram ur molnet, och get finnet Segervapen emot forgerna!

Mánka var, och al/ka dina likař! Defta är min varnings forfta bud: Den forfterade, fom hat predikar, Fräter blott fig ffalf och hädar Gū̆

Du fär fe , vid inträdet i verlden, Hemfka 10 jen och en tyungen grät, Gyckel, lăghet, ränkerne och fal̈rden, $\frac{3}{3}$ Tredeas \&j. Betrakta och forlit,

## 66

Skynda ej at biöders villor dómma,
Eller trycka den fom oker bär.
Skulle du ej för तe fe fvaga òmma, Du , fom lika ofulkomlig är?

Se ej kallt at no̊dens farrar folla; Gif - men fá, at gàfvall nytta gör, Sa, at det ef blir bekant fór alla, Så, at ej din affigt tadlas, bör.

Hiertots illika gơr ej Snillets ära. Den diz fruktar, dig ej prifa lär. Dutär icke larnt hvad nägre lära: Elakbeten fnillets villkor är.

Jag vili gifva diz blott et exempel: Skärdarnes och borpets fangare. Detta mamin, fa flort i rygters tempel, Strílar af de milda dygćerne.

Tidigt nog ilit Fofterland dig beder: "Yugling! välj dig en beft mimelfe." Lycklig du, med dygd och rena feder, Safom Höfding eiler Torpare:

Detta Pofterlond fkalt en gating fraga Vid din urna, om du dygdig var, Om du egt en gagrelig förmo̊ga Til des odling, heder och forifvar.

Det fkall fråga, ej om krig och anor, Men om Nyttan i et fredligt kall, Stâten of de blodbeftankta fanor Kring din grafvård fnart fórmultan fikall.

Välj i tid det Nytriga och Sanna.
Lár of allt, ja ock i yrans ftund; Då fkall tekna fig uppå din pruna Sällhetens och Dygdernas fơrbund.

Födfeln intet fóreträde gaf dig: Lär dig dả, at ej behöfva det. Egna dygder vantar verlden of digo Aran forliex i din múdas fjât.

Sky ef mödan. Aktfant varda tiden. Ingen plöjer utan Skördens happ. Kornet fkall, då vintern är fórliden,
Lifvas, och i făran váxa opp.
Och, om mödans frogt ej genaft knoppas;
Om än Lyckan tycks förfkjuta dig;
Le dezat, och känn dig fuälf, och hoppas At ock Motgängen ár vanikelig.

Hvila gaf naturen it den trơtte, Munterheten it en arbetfam;
Men àt den, fom endaft nójen flkórte; Mäthet, Iedanad, orklosshet octh ^kam,

## 68

K-yp ej opp, at fen de fina fortrycka, $\boldsymbol{R}$ dilig var, om du högaktes vill. Du bar ritt, at foks göia lyckn, Men bór ega nog Förijenft deitil.

Men Fórtjenft - hvem tror fig den farutan? Den går längft likvàl, fom mifstror fig. Dá du knáppez någon ton på lutan, Gillas ljudet kanke blott . . of digi

Fik ej, fơr at genom rânker lära Vágorna, fom fram til hóghet gả, Hvad du vimer of de Stores ara, Väges opp af hatet hos de Små.

Lyckligare àr, st ofodd vara, An at fynas bättre än du är, Prycnaderne fathan val forfvara Emot löjet, token fom dem bär:

Har du icke ftyrka nog at verka, Göm dig, mafken lik, i fnảckans famn; Heldre än ar láta fk mtarn măika Stora anfprak och et lejligt namn.

Sinickra eो. Be-öm den det fortjenar: Tyft befkida din, fom blott har magt; Mängen, uphöjd utan dygd, tövnas Höghet aned de ringares tärakt.

## 69

Smäda ej, Det ir fórtienftens ãre At ej fläckas, foft hon fkymmas kar. Mången Stor man núlgats otack bära Fór det Dáren honom lojlig fann.

Den fom fmickrar, alltid fig forlågar, Din-fom fmädar, niltid orätt har. Vet, at efterverlden en dag fri̊gar: Hvad fom bägges dolda driffkål var?

Faglig var mot dem du kan befalla, Trampa ej, fór det du vigtig àr. GKom ej, at Naturen gifvit alla, Áfven krypet, kántlor och begår.

Tala jcke hógt i Politiken,
Skot dit värf, och tro, at du gjort nog. Mängen trodt fig om at fyra riken, Somir ej kunnat ftyra rátt en plog.

Gå, betrakto Herrarna pà jorden, Deras tvång och deras ftriders dản,
Difotismens tiug och Kunga-morderis
Och var glad at lefva lânge ifräm.
Gnyet hōr af Republikers fiftning;
S. fïrtryckare i Frihets-fkrud, Bilans offer, ödda läniders fkiftning;
Hvad har vunnits? Naigra tomma ljud:

## 70

Sobk ej tilfallet til fora Odea. Nôjà at gagua pâ en liten fâck, Om du har, ia $_{\text {a }}$ gif en fkärf át Nỏdens Oin du kan, i mórkret Ljuset ráck.

Men et Ljus, ej liknande de fträlar, Som fórbrännis Congos ódemark; Utan mildradt, fom dà Solen mảlar Värens blommor pà en tinad park。

Js, mà Friden Uplysningen Ieda! Mä du, fâfom Sanningsälfkare, Äga mod och ómhet nog at frida Hvarie dödligs öfvertygelfe.

Tillame vari. Led med bevifens ftyrkn, Ej med bojons, dem du leda kan, Ingen, ibland dem fom villor yrka Rátrelfe igenom Tvârget vans.

Foll ej til det mörka, underhara. Làt Fơmuftee grankas hyad du tror; Och de Fatteer Det ej kan forkloran Lat dem fredligt gömmas if fit for.

Var ef fnap at tro all nykläckt laras Pröfva forft, och hör de Viles rófta Latt-tron Ikapte Caglioftros arra, Harmen fyllde de bedragnas bröfo

## 71

Men d\& du med Vettets fackla haftor Genom Fördomarnas mörka rymd, Se dig oin, fà at du ej forkaftar Nagon gammal Sanning, fom år 1 kymm ,

Skämta ej, lik några yftra bröder, Med de läror, dem du fvagt forttår. Ryck ej bort en Dygdig Entalds Itöder. Pligten utan Religion, blir fvar.

Det if Hon, fom ger den ftarke dygder, Och den fvage hopp, och troft och .fkydd; Som ger lugnet i de ligge bygder, Bjuder ordning, och gör Lagen lydd;

Det år Hon, fom, dà all fröjd fơrfvusinit, Stadnar quar at lifva an dit mod; Som, dà du förtryek på jorden funnit ; Opnar dig en himmel, ljus och god, -

Vandra alltid varfamt medelvägen Mellan Girigbet och simferi.
Guldets tral kan ockfà bii fórlägen,
Slófarns fifta feene ár vingleri.
Fladdra icke yrt med alla väder. Aldrig Brukets fórfa spa var, Den fin oinforg ftoör pá frua klader, Sällan nâgot inre värde har.

## 72

Tro dock ej at duner Lagern pryder ${ }_{1}$ Eller at med Cynifk vårdslosshet Dif et folt förakt fór Hopen tyder. Den Ir fafäng, men den fkratta vet.

Fly de mångs vånner fom fig bjuda;
Sanna vånner laita föka fig. Mifstro dem, fom hetfigt dig förguda. Smickret bör du; Tadlet icke: - Tig!

Sók en vän i alla dina öden, Sympathetik, redlig, vis och god; Men fórfigtigt : vet, at förft i nöden, Då förft prófvar du hans hjeltemod.

Dà du väljer dig en alfkarinna, Kom ihàg at valet ír af vigt, At det ej ${ }^{\text {àr }}$ fvârt at Skóna finna, Men at Kảrlek ofta ảr en Dikt.

Slöla ej med fuekar, guld och eder För den förfa blick fom mot dig ler. Den Gudinnan, fom i dag dig leder, Dig en annan dag med affky fer.

Hon kan flickna, denna ömma liga, Som du uti Sulmas óga fett. Kanke var det ej i din förmåga At belöna den med dygd och velt?

## 75

Eller, kanake denna ljufva Skóna Tjufade i hopp at fvika dig; Heligt fvor, din trohet at belóna, Men var nyckfull och fö, ånderlig?

Ág dig fjälf i tjusningarnas villa, Och uti pafsionens ögonblick Sanfa dig, at du må fedan gilla Hvarje utfprång från dit hvardags.fkick:

Njut! 'men vist. De glada timar ila, Och de forgligare fkrida blatt, Môt dit mål, och vid den tanken hvila:
Jog var jvag, men flydde mânga brott.
An en tid - och denna Kkuldran böjes I et blytungt medborgsinanna ok, Och din matta ro̊ft i laget hoijes, Mindre yr-glad, faftan mera klok.

Snart behof och år och trälig móda
Hunnit rúfva til fig Nöjets tid. En Gazett blir fuillets afton-föda, Och din knappa njutning Sómnens frid.

Lyckliz da, när du en midnatt vaknar, Om ej någon tyft åminnelle Af de ftunder, hvilkas frójd du faknar, Hvifkar hämnd och förebrielfe.

## 74

Lycklig dâ, om bland de många òdena Stormigt jagade utaf hvarañ,
Du har bibehàllit in i döden
Caracteren af en Redlig Man.
Och til flut, nár kring din kala hjefsa Lian höjs, och foten trörtnat opp,
Hvad fkàil tröfta dig? Jo endaft deffa:
Dygders Minine och dia Ojkulds Hopp,

## UnderJökning,

Ledande til Svar på den frágan: Gorr mi ni/kjan nànfin det, fom bon verkligeno fer och ir öfvertygad om, at vara oni

V
åra omdōmen om likar f̊ro ofta fôrhal de, ofta omilda; de rója ej tallan okunni het eller en korifynt granfkning. Vi la otilrâckligt bevekelfe.gruaderna til den företag, vi granfke fóga affigterne och mit tage ols om \&̌idatnålen. - Vanligen fór ftâlle vi ofs márnifkjen fform en fri varell hvilken, dă hon kan infe och dòma, vill och forkafta, äfven alud borde finna of

## 75

forlja den eviga ordningen, det fanna och râtra, detta fo̊remål fôr all hennes verkfamher, fom vi kalle godt. Men kånner hon väl altid detta fanna Goda? Åro vi allid nog billiga, ega vi nog vidftråckt omfattningsg̊fva for at kunna ingå och uptäcka alla de bevekande $\mathbb{1 k a ̊ l , ~ a l l a ~ d e ~ o m f t a ̊ n d i g - ~}$ heter, inom henne $1 j$ alf och af de yture tingens inflytelle i hennes olika ftâllning, fom verka på hennes beflut? Månne vi ej ofta dóma henne, utan at vi verkligen ega denna kånnedom? Och måfe det jcke, med en 13 infkrånkt granfkning, blifva en nơdvåndig piföljd, at vi ofta fkola finna henne ftridig och motfôgande i fina gerningar, handlande svärt emor fin òfvertygelle, kall och ki̊nflolós för det goda, fin egen fiende, dă hon med ófverlåggning gor det onda? Och, hyad annat âr der, än at handla mot ofvertygelfe?

Vifserligen kunna vi framftalla en ryse lig, ehuru med fanningen öfverens ftåmmande teckning af varrt Afgres ytterligheter. Den glada blick, fom fór vårt öga framAtaller dygdens och fanningens leger, fôrfvinner haftigt, och bredevid den bördiga åker, dår fallhetens vexter mogna til fkôrd, ópnar fig en vidftråckt utfigt af eländers harjade filt. Huru ofta fyllas icke vàra

## 76

öron af lidandes klagorop, fom, jämte det de fro ondfkans fóljder, fifven anklaga likara vald och reckna medmánnikkjors orâtrvita mot fina brơder? Har ej månfkligheren fram bragt och kunna ej háfderne framvifa fôto ryyckare, hvilka, känीaióle fór himmelens sóit, troffst lamh§llis-lagar, trampat ordning och rîtvila quêft naturens milda kånfla, och vadar 1 medbróders blod? Nidingar hafy larijar fridens och ofkuldens rempel, tuiends forforda offer trånar under fôrakrets och ångerns tyngd; tảrar hafva fuktat en jord, fom varit vitne ril fvagherens fall och forr. forarens liit. Huru ofra har icke hamndeo och bitrerheren väpnat en mordifk arm til vårt Ilfgtes fóródande? Huru ofta vinnings Jyftnaden framftâlle fơr vâr àfyn vårnlofe och trånande uflingar? Huru ofta hårdheren nekar en fórfimågrande like den filla fkårf ai fit ofverfood, hvars rika erf̂tuning hjertis tilbudit och tackfamheren lofvat? Huru ofts har foltheren mifskint förrijonften hos den ringare, och foltheren öfver en efrfd elles blind lycka med fórakters blickar betrakrar den, fóm rvieat under módor til des ijfnft? - Vi kupna cj motăga deffa bevis af vàrt fiagres förvillelfe; vi kunna ifven cj beftrida, at máanifkjor âro fine egne och fit flågtes forftorare. De fynas of fa handls mot ófverrygelfe och beftrida den róft, fom

## 77

inom dem fjslfve kallar dem til Lyekfalighet; de begå gerningar, hvilkas origtigher bide i phyfikt och maralifkt hänfeende fórnufter mâfte finna - Ockfả folla vi oftaft coligt denna, erfarenhet våra oundómen och tiltro of berfatigade, at góra den flutiats: at männifkjan kan verkftalla en ond gerning, hvars egenkap fâfom verkligen ond hon kånner och infer, eller fom år det famma, at hon kan handla mot offvertygelfe.

Det åt i fynnerhet, när affigterne tyce kas vara påragliga och flutgranden rydlig, fom vi Inaraft fela i våra omdo̊men; cokfå måte vi dà nyttja den nogafte grankkning och mefta förfigtigher, - Ingen nekar eller kan neka, at mânniakjan begair gerningar, fom uppenbart ftrida mot både förnuft oelı moraliret, fom leda ril hennes fkada och fờrtơra hennes väl. Men kunna vi väl med det famma påti, at hon gör derta onda med uplåt? Skulle det vål vara fannolikt, at hon, vid utófningen af en ond gerning, anfer den fâfóm verkligen ond? - Månue den, fom ledd af en valddain yra och under det finliga nôjets kjusning urprefsar den fóre fórda ofkuldens tårar, anfer fin gerning fôr ond ech i detra ógonblick handlar mot off vertygelfe? Dả den känflolöte fienden til en värnlos like, af hvilken han tror fig fôrfơrçelad, blottar den mordifika dotkeñ, ech i offrets blud tilfredsitallez en ofötfong
lig håmd, kånner han fafan af fin gerning? - Vi måfte, fór at kunna dóma härom, ga i en nårmare granfkning af mânnifkjan; vi måfe kănna den grund hvarpå hon bygget fina företag, och bevekande fkålen til hennes verkfamher; vi måte följa henne i farffkilda belägenheter, och infe de föråndringar i hene nes tånkefâtt fom deffa medföra.

Om vi med upmårkfamher granke Ifjlfva de oförnuftiga varellerne $i$ deras hus. hâtlning, och inom den verkningskrets, fom fôr dem år utftakad; få finna vi, at âfven de ledas af en drifr, at icke allenaft bibehålh utan ock på möjligafte bâfta fâtt bibehảlh fig; och denna drifr, fkulle den icke hol månnifkjan blifva i mångfaldigr ho̊gre gré Iynbar? Hon fóljer ej blott en djurifk in gifvelfe, utan forrenar dermed, fả fnart lja lens fórmógenheter börja utveckla fig, en verklig omtanke, en genom ófverlaggning főrfinad ki̊nfla och utvidgad verknings.krafi - Der fkulle vara, at på en gång morffg̣ bâde natur orh erfarenher, om vi ej i hen. nes bemo̊dande uptåckte et oupho̊rlige rådan de begår, at känna fig lycklig; ocklå kan ingen alder, ingen fâllning upvifas, då deth begår uphör, Der Ipäda barner fträcket med begärlighet fina srmar til moderns bro̊f, och fơker den njutning, hvari der

## 79

känt lig fällaft; ynglingen forrforar med nôjers fynglas alla morande foremâ, och lóper, ourtrơtlig i fin ifver, efrer den fäll-hers-bild, fom han tyckre fig fe fả nâra; manna-irens ftyrka fôrtâres under forfknina gar och módor til des vinnande; och föreftallom ofs icke, at i lifvers hòtt finna gubben mera kall fór fit vál. - Vilserligen vill männifkjan bringa fin lycka til all den möjliga hójd fom kan upnås, och undanrödja alla hinder, fom dervid mo̊ta. Vilserligen mäter hon fina dagars värde efter de ljufva njutningar hon ârfarit, - Der är ej nog fór henne, at i hopper och på afftind le denna lyeka, foffom en gång kommande; nej, hon eger en kånfla, och denna kânfla fôker fin tilfredsftallelfe, Hon langtar efier et tilftånd, i hvilket hon tror fig vinna fallheten; och ehuru hoppet om et kommande godt redan $\mathfrak{F}$ r njutning, ftråfvar hon dock efter verkligheren, ånnkoint den fkulle blifva fällhetens graf och nöjets fifta anblick. - En föreftatllning af nöjes bild lifvar hela hennes verkfamhet, fpånner hela hennes tankekrafe och uftånger alr, fom icke dermed har ge. menfkap. - Det tilkommande fórtvinner for det närvarande; och ofl der framfarna lämrat en tomher i fjälen, fo̊ mi̊fte denna tomber fyllas och en ny njutniny fo̊kas. Es ouphorligt tryckande behof drifver heane

## 80

at begagna fig of alla tilfällen, at anvs̊ná alla de medel, fom tilfor ra henne et inbilhod eller verkligt godt, och hon tyckes ef utan at motlaga fin natur, kunna begå ger ningar dem hon anfer fór onda, det vì fäga, hinderliga fo̊r hennes vål,

Det ấr ifrån denna fynpunkt vi mîf bo̊rja all granfkning af vårt flågte; det från denna grund vi måfe fluta til des vert famhet; ockfả måfte den, vid hvart fteg rage, i hvar ftalloning xi betrakte ofse vara vårt fôrfta râttefnơre. - Alltid, åtmie ftone i vår füreftållning, år det et gode lôke, och et medel at góra ofs lyckligan men den fkiljagtiga belagenhet, i hvilke vi under vår verklamher framträda på der allmåna fkådeplatfen, är mångfaldig, den ve vi fólja, full med afvägar, och bevekelle fkålen olika. - Vi få ej fo̊reftålla ols oll våra likar, fåfom kunniga om fit fanna of verkliga boffta, ånnu mindre 隹ickliga, begagna fig af medlen til des vinnande månge äro under all fin outtro̊tliga mod kringto̊rde af irrbilder; mainge famla i def t jockafte mórker; månge hafva ej någor vist mål hvartil de fyfta, utan hänfóras af hvari! fkymt af er ånnu icke upgànget ljus; och, ftadnom hår nårmare med vår upmärklamt. ber: - Jag vill ej anföra det $\mathrm{r}_{\mathrm{h} a}$ och djuri

## 81

Aka tilftand, fom fórulfáter brift of all uplysning och ej medgifver nâgon grankaning; men förnekom ej, at inom den uplyttare verldens område, och (fage vi vål formycket?) \{fven bland dem forn lyfa of Inille och kunfkaper, kan råda et verkligt mórker, en mårkbar okunnigher. - Det âr vifferligen möjligt; at med allmåna fartade begrepp icke förftờ, ar med tankefôrmåga vara tanklös, at bifalla lanningar, men ljălf hvarken infe eller kảnna dem, at vera Okillnaden på gode och ondt, men inom fit hjerta lakna all fóreftällning af det fórras fkönhet och det fednares vederftyggligher; med er ord, at på en gång ega och icke ega kunkaper. Ockfå, i hvilken anoan belagenher, fon denna âr den månaifkjan, hvars inliámtade kunfkaper ej verkat öfvertygelle, hvars offvertygelfe ej år grundad på principer, hvilke urftakat en vifs och orygglig plan för des verkfamher. - Medgifvom, och i fanning måtte vi medgifva, at denna månnifkjan drifves lika lifligt, fom någon annan af behofyet at kânna fig lycklig; medgifvom at derta behof våcker tankekrafien, at hon måfte utttaka nágon plan til vinnande of fit mait, och at hon mâfte upföka medlen. Men det år ej fôra nufters granfkning och dom, fom här blifva afgoorande; det of kànflan, fom- envâldige verkar $p^{\AA}$ fôrnufrets offverläggningar; och

## 82

ds all den fyrka, det annars fkulle hemma d fin oifvertygelfe om det fanna och ritra, file nas, upkommer er beflur, icke förftändets, hvars àtgerd endaft år birrådande i uptích af medlen, uran kánflans, lâtom den betal lande och afgórande róften, - Minnet a en erfaren behaglig njutning, $i$ hvilken mm trootd fig känna fallheren, ár lifligare än form fällningen af mójliga fvåra påfôljder; fakk naden deraf $\mathfrak{g}_{\mathrm{r}}$ en plâga, fom mâfte undm rödjas genom en ny erfarenher. Ockfî A vi ie denna månnikikjan, efter flera fórnyides forliôk, med all ofverl̊̊ggning, med verk lig omtanke bega gerningar, hvilkas fyoban brotrfighet vill fuundom torde falla henes oläglig, men genom bvilka hon tyckt fis kînna en anners faknad fâllhet, och uron hvilka hon tri̊nar af ledenad eller tomhen Vanan at le en fak blott pa en fida ur ftânger mer och mer alla andra affeenden, arminfone blifva de bevekelice-Ikal flarkaft fom hîmtas ur denna meft, om icke endoff, kinda tynpunke, - Vifserligen åro de bee 1 Ifgenherer och hîndelfer mångfaldiga, i hvilka han kan komma, alt fom fôremàlen fôr hans begir omväxla; men hans fâtr, it ante dem, hans forlknings-blick år altid lika, och hans upfôrande enftàmmigt. Sâllan frogar han: kan detta fóremal tilfờra mig nigon verklig nytu, kan det bereda mig

## 83

någon fortfarande och beftàndig lycka? Nej, den förft upftigande tanken är tvifvels utan: om han deri kan vinna någon nêrvazunde njurning? Och det fir enligt denna utfigt kânflan och begifet determinera förnufters dom. Ofra invicklas han hêrunder lika fom i en hivirfvel, dâr han ej kan reda fig, dár han handlar utan all offverlâggning, altid ledd af kånflan, fmickrad af begären, och mera retad in varnad af mótande hinder. I mänfkliga fammanlefnaden hafva vi af denna fanning dagliga bevis. Vi fe en mångd våre likar, verklige lyckfofkare, likfom beftorma alla nôjers tilgăngar, lika fom druckne of en ljuf yra tanklöft framrula uran affigt, utan indamát, utan minfta utfeende af principer och plan i fit upförande; fråga vi dem hvad de fôka, fâ fvara de: Sållheren, i nöjer; och vilja vi vidare vera hvar de tro fig finna den? Så veta de ej fà noga fjalfve; men hafta til njurningen och beryga, at dár funno de den. Vi kunna ej neka at de föka fit vål; vi kunna áfven icke påftå at de handla mot ófvertygelle, ty de hafva ingen amnan ofvertygelfe i̊n den fom leder dem til verklamher, famt upkommer och ondras lika haftige.

Men det år ej blott ur denna enda fynpunks vi fà beurakta ofs. Der míte meds

## 84

 broufliga gerningar, finnes både kunkip och ofivertygelife om det rätta och fanne Vilserligen måfte mânnilkjan inom fig finm en vils böjelfe för dygden och fnart ófver tygas om des fortrrïflligher; vifferligen $\begin{aligned} 2\end{aligned}$ denna bôjelfe ófverensflàmmande med hea nes natur och des fró förvaradt i henne fjast. Men et upmárkfamt ógonkaft ply mänkligheren fkall dock vifa, at, vid van förfta intrîde pi̊ den allmåna banan och ub der loppet af vir verklamhet, en manny ftridiga intryck göras, lom motiâga de fôm och månne ej deffa tillika verka?, Mâna de ej lika fom inforrlifva fig med vàr n relle, och inflyta pa vårt fätt at verka? Om vi medgifva at de i bôrjan icke äro fynbara; om de afven tyckas undergifina 2 inhàmrade dygde-begreppen; tå kunna likväl icke neka, at de lika fom hâlia motvigt mot det goda; vi kunna förefflil ofs dem fîtom uprorifke underfåarare hville endaft afbida tilfatle til resning, talom quaftd och dold eld, fom endaft afbidar til. falle til urbrott. Vi mâfte foreffalla ofs do ras inflytelic på vårt látr at tånka och hart dla, Månne de ej offa bringa til yrterlighe Sfven de orkyldigafte kånflor fom Skaparn nedlagt i vår jjall? Månne de ej handla ent valdige vid alla de tilfällen då känllan abi

## 85

begăren morlîga forrftåndets granfkning; uran tvifvel fmickra de fóreftallningen och underkufva fig hela fjalens verkfamher; utan tvifvel tóka de at góra dent påfyfrade gerningen bàde loflig, anftândig och god; i fynnerhet fóreftälla de ofs nójet i all fin kjusning och lofva den ljufvafte njurning. I denha forrfartning ragas ej bevekelfe-fkälen til en gerning af-des påtóljder; man âr fâ fâtad vid det nârvarande, at man fo̊ga tânker på det tilkommande; eller, om ock denna bild recknar fig för ranken, blir jơmnförelfen mellan et nårvarande godt och er mójligen kommande ondt fâkert til det fórras fôrdel. (Utom des, huru latt tror man fig icke genom flera goda gerningar, fom man förefâtrer fig, kunna \&rrfâtra en ond, hvaraf man lofvar fig några ljufva ógonblick?) Huru látra tankar gór man fig icke harrvid om Religionen och des fôrefkrifrer? Huru föråndradt fkick iklơder fig dygdelåran? Huru långr borta föreftâller man fig follfderna, och hvilken vacker byggnad upftopplar man i fina tankar, fo̊r at förbätrra det man gjort illa. Med et ord: man kommer altid ta vida, at bevekelfe-0k§len, fom tilfyrka en i fig fjälf ond gerning blifva flera, fförre och kraftigare verkande, ân de fom afråda. Det vill taga: man kommer til verklig ofvertygelfe.

## 86

Det gifves äfven et tilfånd, under hvilket månnikkjan väl vifar fig verklam; men då vi ej kunna anle henne fåfom fri och ófverlåmnad åt fig fjalf: et tilftånd, $i$ hvilker hon begår de grofvafte ytuerligheter, de meft affkyvärda brotr, Man finner litu at jag hår valar om den olyckliga belă. genher, då pafsionerne råda. - En ryslig tanke måfte hos ofs upfliga vid aify at en Jike, hos hvilken kènfan af mainflighet uphór, hos hvilken fornuft och ofverlagge ning faknas; fom regeras af begårens valld, och drifves of en kraft, hvilken fatrer alls hans förmögenheter i en otyglad yra. Vi kunna ej tildo̊ma hans gerningar egen. Skap of fria; ty dả han tilfredsftatller et våld. famt begár, följer han en drift fom ofr ftaro kare än fórnufret, en öfverilning, fom kanIke hos honom fjalf under yran fkulle fi namn af ofveriygelfe, men ej hos àfkådarn. Om han fer, få år det endaft från en endz fynpunkt; han kan ej góra några jämnfo̊rel. fer; han arr långt ifrån at infe några fóljder; han eger ingen friher at v£lja; han-lyder blott den befallande roffen, fom bjuder hoo nom at verkftalla. - Beklagom en fà olyck. lig ftôllning! vifserligen for detta ytterligheten af männifkjans utfváfningar: huru djupt nedfánkes hon icke under raferiet nedom fialfva djuren? Det är mot fina likar hon

## 87

rafar, då deffe fôka en fiende utom fit filagte; det ár fina §idlafte fôrmógenheter hon vâldför, dà deffe följa en naturlig drift; det ăr egenfkapen af månnifkjan hon afklåder fig, dả deffe aldrig gå utom fin beftâmmelfe.

Vi fe månnifkjan oafbrutet fortfkynda pá den bana hon bo̊rjat. Det ár ej genom et enda ciler några fâ aftteg ifrån fanning och dygd hon utmårker fig; hon fortfar och aifven ókar fit lopp. Och kanke, kunde vi här fråga: huru är det mójligr, at en irrad òfvertygelfe fkall fả länge råckaz Huru år det mójligt at männikkjan, genom år och tider, kañ neka fórnuftet fin rätr, och quaffe va hvarje blick af en mótande framtid?
Men, minkkas vål nånfin hos henne begåret efter njutning? Uphơr nånfin kânflan, at ófva fir vålde? Kallnar åtrån, at återkomma i et tilftând, hvari man tyckt fig känna något godt? Åfven då, nâr 1j£̊fva kênflan blir fiǒ, och hindren ókas, bibehåller fig minnet af fo̊rlvunna njurningar, och vanan ar en plåga dâ den ej kan eller fảr fôljas, Behơfva vi vål ar mycket granfka månnifkjan, fór at finna denna lanning? Och når nekade fammanlefnaden, at ge bevis hâraf? - Utan evifvel måte den om fina pligrer underrăttade månnifkjan, af fit förnuft, af fina begrepp om dygd och laft, om fallhet och

## 88

Iycka, finna mefta ftyrke il morftand vid forrfa uröfningen af en ond gerning. Sedan hon en gång kunnat ändra deffa begrepp, dermed förenat fjålfvà gerningen, och i gerningen funnir njutning, förfvagas förebråel. ferne för hvarje gång, til des hon inom lig trottlar alla föreftallningar. Den öfvertygelfe, fom i búrjan kunnat vackla, blir farkare, och et tilftànd upkommer, fom man mà kalla det vana eller hvad fom helft, âr det famma i hvil'er man endaft känner fig lycklig, - Om vi fürefälla fråflarn, at hao genom en oordentlig lefnad, genom et dag. ligt och omâtligt bruk af ftarka drycker gör fig olycklig, få jakar han fórmodligen derril, och har mảnga gånger af fir förnuff fårt famma fôrefällning; men han år dock genom k\&́nflan lifligare öfvertygad om viners förmåga, at tildela honom en ljuf yra, och han gifver fórerrêder åt denna verkliga njulning framfôr et înnu frånvarande ondt; han drifves af et begår fom âr der enda rådande Men vifferligen kånde han fig, fórffa gảngen föródmjukad och ledfen. - Vi kunna ej zvifla at tjufven erfor det kraftigafte morfànder, dà han fórfa gången tilgrep fina likars formógenher; men vi kumna tvifla om han efter flera fórnyade fórfôk anfer fin gerning lika elak. Huru faft och orygga lig en fattad bójelle blir, finna vi, da jjalle

## 89

va de verldfliga Atrffen, flera gånger uprepade, ej kunna verka ândring; da vi ej fallan le brotrlingen från fjälfva plâgoftålee fkynda til uto̊fningen af en illbragd, hvars olyckliga påföljd han nyligen \&̊rfarir. Han måte då finna $i$ fin gerning et högre godt; deraf ega en fâ ljuf njutning, at den uuttanger all föreftôllning af påfo̊ljden.

En teckning af denna befkaffenhet ir vifferligeis icke imickrande, men kanfke uplyplande och nódvåndig. - Det fir genom en verklig kånnedom af månnifkjan, at hennes natur, böjeller och fát ar handla fom vi fkola uteta orfakerna til hennes fel och milstag; det \&fr genom denna granfkning och i fjâffa felens utredande, fom vi fkola fôka medlen til des botande. Hvar gifven anledning til vinnande af detta măl âr tilfreds. ftatlande och of vigt för våt flagre.

## 90

## $A b u$.

## En Saga.

Hfarl var i tretio ir Konung i Samaro kand, och flyrde fit Rike i lugn. Sint Grannar hôll han på afftånd; men aldriz fôll det honom in at utvidga fina grånsor, Han figde en lycka, fom få fallan âr Konuno gars lort: han var både frukrad och £1/kud,

Hans ende Son hetre $A b u$, och vid des upfoftran var ingen ting förfummadt, Nagre vise hade gjort alt, for at bilda yng. lingens hjerta och förftånd, och deras bo mơdanden hade icke blitvir fruktlo̊ fa. Abu, yar väl Prins; men det oaktadt en fullkoms men yngling.

Men Hiftorien, fom man då i Sar markand hade, och med livars iffande ban fôdde fin Själ, utvecklade fmảningom hufo vudbójelfen hos denna unga Prins, fom föraktade välluft och rikdomar. Hvad i den meft adrog fig hans upmärkfamher, voro de flagtningar och de Segrar, genom hvilke den fore Konungen May-pul-bar, den fore Konungen Trara-laing och den ftore $\mathrm{Kom}^{2}$

## 91

nungen Hio-/am förvärfvat fig et $1 \AA$ odódligt bero̊m. Vi Européer kånna väl ej, icke en gång til namner, deffa odódliga Konungar, hvilkas rygte ifr evigt: men de förkomne Tideböckerne i Samarkand visfte rätt mycket at fäga om dem.

Karteligen, deffe hjeltars bedrifter tände hos den 24 årige Prinsen en eld, fom gjorde honom otålig vid fit dà varande tile ftand. Han blef dagligen alt mer och mer ledfen vid dee fyslolöfa lugn, hvari han no̊dgades lefva, fkiljde fig ifrån falfkap, och uppehóll fig i enfamher med fina ónfk ningar.

En afton fatt han i fkymningen hele allena på en kulle utom Samarkand, hade ftơdt fig på en rulle af Samarkandifka Tidebóckerne och tânkte pả fin torgliga beldegenhet, dà en vơrdig Gubbe haftigr ftod framfơr honom, klådd i en himmelsblă lảng klädning med en hvit ftâ i handen. Han hade et fko̊nt filfvergrått fkägg, fom râckte ned ril den gyldne gördeln, och hans anfigte var gledt och vånligt,
"Frid öfver dig, Prins $1 \bar{b} u$," fade Gubben, "du fynes mig mifsnöjd; hyad felas dig?",

## 92

Jag vet ej - - hven är du? redlige Gubbe.
"Jag kommer långt hårifràn, och ; den forgsnes Văn; jag gifver honom mien råd, och âr tyftlåten. - Såg mig, $M \mathrm{k}_{\mathrm{y}}$ hvad felas dig?"

Gơromi̊․
"Och hvad flags goiromal?"
Sådana, genom hvilka man kan erfara at en Prins $16 u$ ár til i Verlden,
'Men huru långt vill du då, at d namn må blifva bekant?'

Ju lângre, ju bâttre.
Sâledes ónfkar du, at alla Folkflag p jorden måfte fả ho̊ra af dig?"

Om det is mójligt, alla.
"Men harigenom tror du dig vi kunna bringa det fả långt?"

Genom gärningar, fom blifva omtalte.
"Fôrmodligen genom flageningar, ge nom eröfringar, genom fångna Konunge och underkutvade tolkflag."

## 93

0, du har fetr i mit innerfts. - Den eld, fom lågar inom mig, den forrtår mig.
"Stå up!" fade Gubben och gick rankfull af och an med $A b u$ pà kullen, ril des det blef aldeles natt. Abu hade Ivårt at finna fig vid hans tyftnad; men han var fylld af er visft förrroende och en vifs vördnad, fom han ånnu aldrig kånt fôr någon.
"Sått dig?" fade Gubben, d̊ han kunde fullkomligen fe ftjernorna; och Abu fatte fig lydigt bredvid honom.
"Jag vill råda dig, $A b u$ ! afbryt ej mit ral," forifor Gubben och lyfte up fin ftaf. "Den ftjernan, fom du fer dầr en sum ifrån Sirius, år tå långt fkild ifrản honom, at den ftråle, fom i dig ifrån den Itjernan urgår, oakradt den genomlôper mera ån 330000 Samarkandifka mil i minuren, likval icke hinner fram til Sirius fo̊r ${ }^{\circ} \mathrm{n}$ om 8000 Sul-år, fà at om den ftjernan en gång fkulle flåckna, man då i Sirius icke Ikulle fakna den fôrr ân efter 8000 år.
$A b u$ hăpnade och fuckade.
"Denna ftjerna, fom heter Haro," fortfor Gubben, "at en Sol, om hvilken $5 \mathbf{5}$ Planeter vâlfva fig. Ibland deffe SI if en,

## 94

fom heter Narr och har is månar. Planeren Narr afr ungefâr 10,000 gångoy ftörre ofn denna jorden, och pà den finnz få kallade förnuftiga varelfer, De âro blote 80 famnar höge, hafva blott 16 finnen oct lefva endaft 3000 âr, i ftatlet för, at invos, narne i den andra denne Solens Planerer ân nf̂ttan soj famnar höge, hafva til och met 50 finnen, och lefva 30 aे 40,000 ifr. Des oaktadt tro de fackars Narrianerne, 4 verlden âr fkapad för deras $\mathbf{f k u l l}$, oob påtả at Solen och de 18 Månarne och de 50 Planeterne, och de tufende millioner Fixftjernor, fom de med fina fjerndels mil långa Tuber kunna uptäcka, åro Ikapade endaft för at uplyla deras dagar och nâter:'

## $A b u$ tordes knappt andas,

"Pa denna Planeten Narr finnas ook några tufende Nationer. De åro ännu allh vilda; - men någre af dem kalla fig docs uplyife. Defía uplyfta Nationer, fom anfe fig fôr Skapelfens vigtigafte verk, ăro ralt befynnerliga varelfer. - En vifs dag on året t. ex. utnåmna de dem, fom erlăgga a vifst antal bruna Stenar, fivilka på Planeien Narr \&̊ro fallfynte, til priviligierad fórentin. dare fór de 16 finnen, ehuru deffe föreftinn dare ofta ăro utan alt finne, - De hafya

## 95

Prefter, fom Nkola forrefti den Eviges tjenft, och deffe indela fig i Prefterne Haedab och Hejdab. Båda orden hafva på deras Sprâk egentligen ingen bemårkelfe, och likvál hafva de i Tretiotuten i̊r i̊n förgifrat, än mördar hvaran, fôr deffa ords \&kull, - De hafva lagar, men det fordras 1000 år för at líra deffa lagar utantil, 2000 år fo̊r at fórftả dem, och 10000 \&̊r fơr ar kunna jåmnfóra dem med hvarandre. Dock gifva de andra Nationer titel of Barbarer, och anle fig, fâfom det fôrfta verk i fkapelfen."
$A b u$ upflukade hyart och et af Gubbens ord,
"Narrianerne hafva Imåningom famlac fig til ftörre och mindre fallikap, och hyart och et fadant 1 §1llfkap lyder under en enda varelfe, ungefârligen fvarande emot hvad vi hår på jorden kalla Konung, och fom, om han rått vill upfylla fin pligt, är vårre deran, in en fattig dagsverkare,"

## Abu fuckade djupr.

"Der oaktadt hafva i Planeten Narr fom oftaft funnirs. tå kallade fórtândige, fom velat fórvirrfva fig et odódligr namn, fom marcherat ut med millioner beväprade, för at blifva berygtade ibland alla Flanetens Nationer, fom i deras korta lifstid af er pars

## 96

tufende är, endaft lärt kånna en åttondede deraf, och fom likusl förödr flera tufer ftider, hvilkas enda brott varit, at de e genaft kunnat fånga och förgőra mordbrion naren, i famma ogonblick han vifat fig tô deras thurat "

## Abu fảg ftarkt på Gubben,

"Ganfka fâllan finnes i Planeren $\mathrm{N}_{20}$ en Konung, fom ấr no̊jd med fit Rike grânfor, fom fôraktar bero̊mmet och de kallade hjeltedater, och bemódar fig at vary râttvis och álikvård." marken.

Abu fơdde fig på armen och făg
"Af dig, $A b u$, du fom fikall ârfva tufende del af en liten Planet, fom är fende gånger mindre ân den lilla Planerr Narr, - af dig, - fom Akall lydas männifkjor med blott fem finnen, ho̊gft for långa, och hvilkas alder ho̊gft kan ftig̣ til hundrade år - af dig vore det lójligi om du ville fâtra dig emor den Genius for genomvandrar Solfyftemerne. Man kalle Planeten Narr fkapelfens dårhus, huru fkulle man kalla din lilla Planer, om derpå funne eröfrare? - Gör godt, $A b u$, var rätrv och ålkkârd!"

## 97

Gubben förvandlades til en glânfande yngling, kysfte Prinfen och fórfvann, - Abu nedfôll på fua knân, tilbad Solens och Planerernes Skapare, gick til Samarkand cilbaka, och blef ålfkvärd i fället fo̊r at blifva ero̊frare.

## Farbror Lucas.

Carricatur.

> Our det ej ledsuar Er at hóra, Sà tor det roa Er kanke.

Kbitgren;
$\mathrm{M}_{\text {in farbror, fordom Stånd-Dralaint, }}$ Vid âgg-rupturet affked 0 ökte, Och fen en tid fom malcontant, En lappad fjöfleums pipa râkte.

Han genom bränvin, korf och of Förrja uat pengar af Publiken, Och under finz kunders fol : Vid Ikänkei pratar, nơjd och fniken.

Nu trơte đervid, han klirnar fmór, Och om en titel angelägen, Han köpt fig namn of Directeur Och häller kor vid Nya vägen,

## 98

Han fig i Capten Puffs coftume Pả Riddar torget uppenbarar, Och hattens blả och gula plume Hans primitiva ftånd förklarar.

Af Sötkummin och Ämbets vin År náfan gallifkt decorerad, Och hakan, uddhvass lảng och fin, I faffian år inquarterad.

En Sóndags-pudrad pifk peruk Hens bronze-beklädda panna prydez Och när han fynes blek och fjuk Det blott et gärdags.rus betyder.

Sa fer han ut $i$ hvardags lag; Ar corpulent och trind i fynen, Hana blick är fömnig, Ikygg och fvage Och ffjal fig under ogonbrynen.

En gyllne penning pa hans broft, Som ftyresman i Fattighuset, Bevittnar nu, til uflas tröft, At han ej endaft vårdat kruset,

Ty Farbroe blädigt hjerta har, Som tinas opp af jåmmer gråten: Han växlar bort lóspenningaŕ Fór âta akillingar pà plăten,

Mèn Gubben eger ifven vetf
Sà vàl fom gárdar, mynt och panter;
Och $\overline{\mathrm{g}} \mathrm{e}$ den lärdafte man fett Bland alle tiders Stånd-Drabanter.

Han ânnu minns fin Lång-Catches,
Och ftufraz talet med franfyika,
Sig ofta dilputerar hes,
Och tater Schriwers verk p\$ tyflke
Man altid hatat Anti Chrift,
Som hvarje Lutheran bör göra,
Och varit ifrig Rojalifit
Med ledig tunga, Lperfadt orra,
På källeren man honom kơr
Dà han fit quarter gananalt tömmer,
Hur han de Franfkes plan foreftor
Och Konungarnas fak berömmer.
Men fom det aldrig var hans fak At riktigt börja med principer, Så âr hall ofta from och fpak, Och teor alt hvad han ej begriper.

Med morgonbôn och aftonbón Af honom himlen troget ảras, Och fjälen, blekt af Paftor Diön, Af dödens anblick ej försürâas.

Han mången natt ej fofver flort At hinna förlt ; Ottefangen, Och äter haftigt, dricker fort At fofva fen i Aftonfangen -

Men, Gubben fjálf berätta mả Om fina forger och fin trefnad; Jag har fá ofta hört uppá, At jag minns utantil hans lefnad.

Han alltid fäger "märk min Bror! Jag varic långe med i verlden, Jag fom Corpral til Pommern for, Men flapp i fifta Finfka fârden,

Jag merändels vid trofsen fod, Och kände mina förmäns nójen Men, buar tid bar fin period Och flydda äro mine lojen.

Den tiden var det ofta heft, Ocb blodigt tilgeck uti ftriden: Jag mången man fin bane gete, Och var en Hercules den tiden.

I negden utaf Fehrbellin Jog framit i fpetfen vars borde; Där togs en fock af kor och fvin, Di vi et tappert utfall gjorde.

## 101

Jag kunde fäga ännu mer
Om kriget, men mit minne tryter,
Man det af Hamburgs-bladet fer
Och jag för ofrigt aldrig fkryter.
Sen blef det fred - och jag Sorgeant Med heder korsgevarret forde. Ack hvad mau lefde dà charmant Och mindre ondt $i$ verlden börde.

Sex mark galt dà et lispund mjöl Och en parm hó tvåhundra daler; Dà fanms det báttie mjôlk och öl, På dagen fóllo dá quataler.

Concurs man fállan höra fick. Man ej fórftod fà quickt cedera, Och helre uti pumpfkor gick Án at i Björrars vaga brillera

Min huftru tjente nitton âr
Som kơks mamfell pá Clas på hórnet,
Jag minns, fom vore det i går Hur rofen var förent med törnet.

Visft var min falig gumma het,
Och kär i tråtor och liqueurer,
Och ftekbränd, ful, kavat och fet ${ }_{\text {, }}$
Och mycket plàgad af vapeurer;

## 102

k. Men hon mig huld och trogen var:

Hon kokade pa Collationer,
Och Lucas mådde fom en karl,
Och feck de läckrafte portioner.
Hon utur andras kannor drack Och gaf or Mámfeli Warg lectioner, Och altid i fin kjolfäck fack Af Socker, Kryddor och Citroner.

Med batnad hon i Caffe-fump För pigor framtids.öder fpådde, Och màngen hemlighet, af flump, För henne pigorna förrâdde.

Hvad bland de fora timade Hon af Laquejerna feck hôra, Och fen forr mig berätrade Dả -hon ej hade annat góra;

Och deraf jag, min hror, förftas At händelfernas inpp forklara:
Du ofta fladder höra fâr; Men be da Farbror Lucas fvara,

Men, buar till bar fin period! Min Gertrud fäppto vandrings ffofven; Och denna dyibara klenod Uti Sant Olof blef begrafven.

## 103

Jag tänkt til forgens vittnesbơrd I Olands Marmor lista riffa: At fjälen blef til himla förd; Juft fom det fod pi hennes kifta.

Med omforg fen for trenne barn
Jag fikat at förtjena födan
Och vakta dem fór fatans garn;
Och himlen har vàlfignat mödan.
Min dotter Maija, fkön och vis,
Var fókt och firad of de höga,
Förft fomnambule, och fen aetrice
Med vakande theater-ógs.

Hon kallad blef Mamfoll Marie,
Och danfad på Trägårds balen,
Och fpelte lyckligt Biribi,
Och fjöng fom fjelfva näktergalen,

Men baft fom hon charmerade, Beklappad, ountyckt, glad och itad, Hon ner i grafven hoppade Af oangifven fot befváred,

Til tróft jag ägde fedan quar
En Son, fá fin och incroyable,
Som à la Pilo ftubbad var
Och fvor divint, fit; an Diable.

## 104

Men denne yngling, fri och rafk Och of de Sköna adorerad, Förfvann en quall i regn och flafk Til Norrika grånsen depecherad.

Uppł en Riksgälds fedel han Valeuren enilaft corrigerat, Och dà man detra vågfaint fann, Han redan hade emigrerat.

Snart pả halft âr ej något ord Jog om hans öde har fât veta, Och haver hans lycka blifvit gjord, Är fäłängt i gazetter leta.

Dock, ân et hopp pà gamla dar!
Min lilla Jöns i Hübner lafer, Och Mammas ampra lynne har, Och fina fkol-kamrater fuáfer.

I lek jog honom aldrig fig; Ur baken ógat aldrig kom fig; At fpara - är hans förfa häg, Den andra ä - at tycka om fig.

Jag ámnat honom at bli Preft. Han klok och fladig ár tillika, Och älfar fvarta färgen meft, Och farka lungor har at Ikuika,'?

## 0 <br> 105

Sa är min Farbrors hvardags trall, Hvad fynes Er om den, go vänner? Jog tror, dả digten nu å all, At hela verlden Gubben katnaer,

Men om bland eder nâgon âr, Som giffor til origimalet, Och görr fig grâfeligt befvăr At gifva ämne át fortalet:

Àt honom må det vara fagdt, At denna grouppen pà topeten Af froidda delar fammanbragt, Àr Dumbeten och Elakbeten.

## 106

## Om Afunden.

 Ófverfattning ifràn Franlyikan,Forrijentten, läger Pope, föder afunden, likalom kroppen âf en orfak til fkuggan

Afunden tilkånnagifver förtjännt likfom rôken vådeld och laggor. Afunden upherfad emot förrjänften, hógakrar den ej i de hóg. fta åreftallen, ej en gång på Thronen. Hon förfo̊ljer lika en Voltaire, en Catinal, en Fredric. Och om man mera allmånt före ftällde fig huru lảngt des raleri ftr®̊cker fig, få fkulle man, til áfvenryrs, häpen òtver de olyckor, hvilka blifvit utlådda på talan. gernas våg, ofta fakna nog mod at fo̊rvärfo va dem.

En man of fnille, fom vid fkenet af fin lampa, Imickrande tilalar fig fjeilf: denna afton flutar jag mit arbete: i morgon it tidepunkten fôr min belöning: i morgon fkall en tackfom allmänhet betala mig fin fkuld : i morgon ärhåller jag åndreligen odód. Jighetens krona. Denne mannen förglómmer, at det gifves afundfamme: morgondagen nalkas, arbetet blir kunnigt fór det allmåna; det år fôrtríffligt, och det allmån

## 107

befriar fig dock icke frôn fin fould. Afunden leder långr ifrån förfataren det fôrtjänta bifallers !jufva rökverk; hon fprider i des ftålle intriguens och fmådelfens fơrgiftade ångor. Arans dag lyser ofta endaft ofver ftore måns grafvar. Den fom forrtjånar hógakening, vioner den ganka fâllan; och den fom planterar lagern, får fâllan hvila i des fkugga. Om ftora Fórfatuare efier fin do̊d äro mânnilkjoflégrets, Lêrare, må̂te man dock medgifva, at deffe Lărare under fin lifstid ofraft åro hårdt ftraffade of fjälfva fina Elever.

Men bor dá afunden i alla hjertan ? Der gifves inter enda, dit den icke trånger fig. Huru mảnga ftora männifkjor gifvas icke, fom icke kunna lida några medıaflare, fom icke vilja dela ho̊gaktningen med nágon af fina Medborgare, och fơrglömma at det vid årans hógtid, om jag få får foga, âr nódigt, at hvar och en făr fin del.

De meft ådla fjailar lâna underftandom ofrat åt afunden: de emortå des råd, men icke utan miycket bemódande. Naturen har danar mânnifkjan afundfam. At vilja förånm dra henne i det affeendet, det är at befalla henne, at icke ålika fig fålf, det îr at vilja nâgor omójligt. Maitte dà icke Lagftiftare

## 108

fôrefåtta fig, at kunna nedtyfta afunden; men blott at gorra des raferi utan verkanj och fafftälla, likafom i England, logar tjoto. lige at fkydda förtjenften emot Miniftrarnes nycker och Prefternas fanatisme. Det ifr at hvad Visheren kan åftadkomma ril fórmin fór talangerna. At efierfträfva mera och fmickra fig med at kunna nedtyfta afunden, det år dảrfkap. Alla tidehvart hafva uphổ fin röt mot denna laften. Men hvad hafu då deffe fo̊renade ro̊fter verkar? Aldeles ibe tet. Afunder eger ånnu beftånd och hu icke fórlorat af fin verkfamher, få̀ vida is tet kan åndra månnikkjans natur.

Emedlertid ges der en tid då afunder är okänd: och denna tid år månnifkjmem forfta ungdom. Kan man vål i denna åider fmickra fig, at ofvertrafffa eller åtminftone förtjo̊nfter likna männifkjor redan hedrade med allmån högakening? Kan man hoppu då at med dem dela det beróm, fom dem ir tildömdt? Nej, intagen af ho̊gaktning for dem fkall deras nårvaro våcka tfflan: yng. lingen fkall berómma dem med hánryeke ning, emedan han fiuner fin egen fordel $j$ at bero̊mma dem och at derigenom vám der allmånna at hos dem högakra fina egnt tilkommande goda egenkkaper. Berömmer âr en fkuld fom lifvers forrfta âldrar alltfót

## 109

gîrna betala, och fom den mogna aldern nekar fórijônnten.

Men den tiflans-drift, fom vid tjugu 2rs alder var få naturlig, är vid det tretionde forrvandlad i afund. Fo̊rlorar man hopper at kunna anfes lika med den, fom man beundrar; 18 förbytes haftigt denna beundran i hat. Fo̊rakt fo̊r de verkliga talangerna fir högmodets fôkra tilfykt. Den medelmåtrige mannens ónfkan fir, at icke hafva någon fom ofvertrafffar fig. Huru mången, med afunden i fit hjerta, 0kall ej förena fig i detta uttryck:

## foe t'aime d'autant plus que je t'estine moins.

Kan man icke betaga en namnkunnig man des anfeende, fa fordrar man arminfone af honom den ftörfa modeftie. Det var afunden fom förebrådde Herr Diderot, til och med deffa orden, i bớrjan af des Interpretation de la nature: Feune homme, prends et lis. Man var fordom mindre nogräknad. Den lagkloke Dumoulin táe ger om fig fjalf: Moi qui n'ai potnt d'égal, et qui fuis fupericur à tout le monde. Sả många ódmjukhers bevis, fom nu fordras af Förfatrare, förutfâtrer en befynnerlig tilvîxt i Lâfarens hógmod, Och detta hógmod, monne det-icke fórebådar hat för den verk-
liga forntje̊nfen och âr detta hat icke nature ligr? I lanning om månnikjjor, angelign om fin egen lycka, önka fig magt, famt följe deraf Aran och anfeender, fom tillkym da den, mảfle de då ieke bâra affky fơr ula ftor och namnkunnig man, fafom den, hvilh ken beröfvar dem deffa fördelar? Hvarfộ talar man uppenbart fà mycket illa om Sail len? Mảnne icke derfo̊re at man inom f år tvungen at tånka vål om dent. Det it afunden, fom vid utvecklander af en floy mans förtjïnfter, alcid finner något fel, ni̊ge at klandra.

Kan man icke uphója fig offver fin medmannifkjor, fà vill man årminftone ned Jånka dem til fig fjalf. Den fom icke kr vara deras oifverman, vill til det mintre lefva med likar. Sảdan år och blir mänol akjan altid.

Ibland dygdiga fjolar, och fom mel åro òfver afunden, gifves der rorde hânà ingen, fom icke i derta affeende ådragir fis någon fläck. Hvem är den, fom i fjalty: verket kan berömma fig af, at altid hafur fritt och otvunget låmnar frillet fit förjaina lâford? At aldrig i det afleender hatva vilf en fo̊rfälld aktning? At icke någon gång i en måfares nårvaro hafvajalktagit en brotur

## 111

lig tyftnad, och at i anfeende til beróm, tildeladt fürtjånften, icke hafva bifogat en af deffa bedrágliga invi̊ndningar, fom fà ofia undfalla afunden?

Alla ftora egenkaper äro i allmånhet forremall fo̊r hater, och derifrån hánleder fig den ifver med hvilken man kóper fàdana ftro̊-Rcrifter, hvareft de uran fkonsmål antaftas. Hvad annat fkulle vål kunna föda derra liffiga begår at låfa dem? Skulle det kanfke vara begäret at ftadga fin fmak? Men Författarne af deffa fkrifrer äro hvarken en Longin eller en Despreaux: de kunna icke en gång gorra anfprâk paz at uplyfa det allmånna. Ty den fom ken fammanlâtre et godt arbere, roar fig icke med at tadla andras.

Oformo̊genheren at go̊ra någor dugligt, alftrar det bitande tadler, Detra âr ligt och forrüdmjukande. Om Desfontainer behaga, ăr det i egenlkap af tokars tróftare. Det är bitterheten af deras Satyr, fom goor dem til fnillen.

At tgla med arghet, äs afundens fáte at berömma. Det \&ir det fôrfa 18 ford fom Författaren af et gode verk fir, och det enda han kan rycka ifrån fina medtäflare, Det ${ }^{2} 5$ emot fin vilja form man beundrar
andra, tvårtom vill man altid finna fig ljalf enfam aktniagsvård. Knappalt gifves någon mánnifka fom icke finner fig oifvertygui három. Har man fundt förnuft? Sả fâtee man det da framfór fniller. Eger man ni. gra fma dygder? Man ger dem fikert före trâde framfôr de ftôrfta ralanger. Man vill förakta allt det fom icke är ens eger.

I anfeende til afund, gifves det alla naft et flags männifkjor, fom kunna tro fis undanragne derifràn. Jag menar dem fon aldrig grankar fig fjalfve,

Snillet eger endaft til befkyddare od beundrare ungdomen och no̊gra uplyfta oc dygdiga mán. Men deras kraftlơfa befkydd förfkaffar det hvarken fórtroende eller an feende. Och likvál hvad if under alle detm talangernas och dygdens fo̊da? Månne ide akrning och beróm. Beröfvad denna ni. ring, aftaga de och dó begge; fjåtens verk tamber och ftyrka tvinar och fâcknar. Da ar en låga fom icke har något mera : fôrtåra.

Nåtan i atla lånder, åro talangerna e: rof fór afunden, likfom de Romerika finn garna dómda och ófverlámnade àt vildjuren, Ár fniller forrakıade af de fora, fà uträtrar afunden det offriga. Den förtir til och med

## 113

des frơ. Om fơrrj̊nften alrid måte ftrida emot afunden, tâ tkail den, flutligen urmare tad, lámoa fâler, fà framr ingen belơning âr uuftakad fôr Segervinnaren. Man dilkar hvarken undervisning, eller fira i och főr fig fjålfve, men for de nöjen, den higakeninge och den magt lom de tillkynds. Hvarfóre? Jo emedan man i allmánher mindre ónfkar at vara aktningsvaird, \&̊n at hưgaktas; emedan ftúrre delen Fo̊rfatrare, angelågen om âran fờr et nârvarande ógeablick, endaft upmirkfam pa at Imickra fit tidehvarfs uch fin Navions fmak, icke framftstler andra rånkeämnen, åu fảdana tom fórefalla för dagen, och fădana fom áro tmakliga fôr dem, genom hivilkas biträde de hoppas at árho̊lla rikdomar och anieende, om det och vore allenaít forr en dag.

Men det ges mînni\{kjor fom fórlmå detta. Det år deffe form med fina rankar flyttade i framtiden och njurande redan i förvåg efterverldens aktning och låford, frukta at ófverlefva fit rygre. Detta enda bevekande fkäl fớrmår dem, at upoffra en nârvarande ăra och anfeende forr der ftandom fåfånga hoppet om en våntad fơrres Sådana månnifkjor firo fållyynta, De ônfka fig endaft aktningsvårda Medborgares bifall.

Huru rórde vål Sorbonnes cenfurer Mur. montel? Han fkulle hafva rodnat offer de lảford. En krona flatrad af dårfkapen, pro. der icke fnillete hjefsa. Der var en ny Byggningskonftens prydnad hvarmed may hade beprydt det huler, framfor hvilke främlingen urropade: jag fer Arlequins hat på Céfars hufvud.

Man bor icke inbilla fig, at den on beftåndig högaktning meft ömtăliga mînni. fkjan filkkar bâde åran, och fjålfva dygden Om enligt fjälfva naruren, hvar enfkild mâfe ålka fig fjâlf framfơr alla andra, få âr âfvee karrleken til fanning hos honom altid undee kärleken til egen fâllher: han kan icke âlks fanningen i ennat affeende än fåfom medel at fo̊rkofra fin fälhet, Ockfå efterftråfve han hvarken frra, eller fanning ider Lande, och under den ftyrelfen dar bågge föraktas.

Slutfatfen af allt detta if, at afunden, begăret efter rikdomar och talanger, kàreken fôr anfeende, ára och fanning, aldrig hos månnifkjan äro annaf ân kârlek til fyro ka och magt, fortklădd oct dold under deffi olika namn.

## 115

Analytika Anmêrkningar of fuer farfkilta Skrif-arter.

Ord áro Stilens färger; det hit kan hända, $\overline{\text { Ett }}$ ot ega fargerne, men ej fí lätt at göra taflan.

## Thoritd.

_ _ Likfom dee foga lârer gifvas năgon, hvilken, i handakrife eller peinturen fullkomlige liknar en annan; fa fórhailler det fig âfuen med látret at urtrycka tanken, eller had man egenteligen kallar ftil. Förutfitrom M. H, at Xenophon, Ticitus, Robertston, Raynal och Schiller hvar för fig befkrifvit den ftơrfta och mårkvêrdigofte håndelfe, - nä́t fyndaflodén, jag menar FranIyfka Revolutionen; antagom lăger jag, fór et ögonbliek, at deffe ftore Min, varit närvarande, af famuma parti, farma frithersanda, egt famma tilfälle at refleatera; 12 Ikulle likväl deras beraftrelfe derom, churu idet hela fammanfämmande, blifvit olikae

## 116

Aldeles få, fom Raphaë, Titian och Corre. gio fkulle 1 各kert måla et och famma anfigie alttfór igenkånligt, men ej med lika pene feldrag.

Men hvarifrån kommer då denna olik. het?

Herr Cartaud tilkkrifver den tempert. menter och pasfionernas mer eller mindre lifagtighet. "Stilens ftyrka, fäger han, ftile ger i famma grad fom den värona bvilken ikyndar bloders omlopp, Af denna kome mer fảledes den låga ftilen, få väl fom den ófveripända och concifa," Hans $1 \mathbf{k} 8 \mathrm{mmt}$ gir likvål nảgot fór långt då han tíger: "At en Författare, fom tildanar fig er temperament af hafrefoppa och ho̊ns - bouillon, recknat fina fkrifter med firger, lika bleka med fin egen ljukliga hy. Huru många Scribléres Ikulle man ej kunna upgifva, hvilkas arberen likna drâggen på Champagne-vin ?’’ - Men Herr Cartaud har ertarenheren emor fig. De meft fublima och §dla tankar trifvas i en bofällig hydda - Voltaire och Pafcal íro bevis derå.

Den bekante Helvetius rager en annan vig. Han tilkkrifver Stilens olikher, upfoftran. Utom den, fîger han, Ikulle alla månnifkjor ega lika tycke och lmak. Oftria

## 117

digt ofr dock, at fjfliva Conftitutionen medverkar. Om man fkulle medge at Cartouche genom upfoftran kunde blifvir en Richelieu, en Philip af Macedonien, få âr dock Hailers intyg om mánfkjohjernans olikhet, vård upmärkiamher. Han figer fig af några tufende cadavera, dem han ópnat, aldrig funnit någon hjerna fullkomligen lika, Man kan fvårligen neka, det en Fơrfattares arbete bår ftämpel efter des Cara\&ter, narurliga fmak, tänkelfitt, ja, til och med af hjertats skick hvem andas icke ofkuld och frögd med Gefner? Kånner icke dygdens behag med Gellert? fuckar icke under dyftra qual med en Young?

Skulle man di ej kunna antaga, det upfoftran, conftitution, flitig lâsning af fora miffare, imnenas $\mathbf{i k i l j a g r i g h e t , ~ f e d e r ~ o c h ~}$ olika mátt af känflor, at detta gemenfamt, tager jag, ir orlaken til fkriffattens olikher, uphofvet til denna ädla konft as liflige förefälla motragna intryck, danade begrepp; med et ord, at måla en fann och lefvande rafla, hvars mer och mindre hóga färger beo fit af valda ord.

Stil tages ock i en Innu mera omfattande bemårkelfe; då fôrfår jag dermed ieke blott det mer eller mindre lyckliga
fättẹt at uttrycka fina tankar, utan lamtoger få våt fjâtfva begreppen, fom fâtret at upe ftilla dem.

Der âr i denna fednare mening Beccaris 1agger, det man, fôr at blifva en god Förfat. tare, blott behófver förfe och rikte fit minne med begrepp, paffande och tilräckliga fo; det êmne man ârnar afhandla.

Stilens fórnâmfa egenfkaper âro: tyd. ligher och precifion.

Tydlighet. Emedan vi iro of Naturen lare, och ónfke finna inart meningen af hivad vi lafe. Tydlighet måfe sfven ur et farb kare fkål vara en fơrfattares fôremảl. Hurn eljes begripa honom? Huru eljes uplyfas?

Ingen ting fynes vara lätrare, ain fkrifu tydligt och okonfladt. Månge sro dock Ikeppsbrutne på denna klippa. Unge Författare äro meft freftade at fórföka fina vino gar; nch ro̊na ofra et lika oide med Dada lus. En tanke, er utiryck och våndning vårderas i famma mån, fom er heligt mo̊rker omgifver den. Fülleborn bekånner fådant fjalf i berátrelfen om fir Philofophifka ftudium. "Jag var, feger han, då meft nógd med mig fjelf, då jag 1 å fkref, at jag vid fluret af en mening icke forfor hyad jog Akrifyit, ehuru jag, når, jog bórjade den,

## 119

tyekt mig likafom i en fkymning fe hvad jag ville fága *)."

Men utom den nódiga tydligheten, fom befâr i godt val of ord, hvilka åter ej äro annat än reprefentativa tecken of våra ideer, tordras precifion i ftyl. För at behaga en Lêfare, en Åhơrare, måfte man upvácka nya, ftarka och lifliga fenfationer: utföra detta på det meft ro̊rande och tríffande lätt med korther, med djerfva dock fanna bilder, kallas precifion.

Må hẫnda är fkaldekonftens ftôrfa törtjannt uttryckens behag, ftilens mer eller mindre precifion $t$ ).

En Fórfatrare, fom talar och fkrifver utan precifion, ìr lik en Akel-őgd, fom fer p $\AA$ flera håll ; likvat utan at kunna fixera mer ล̊ํn et fóremå! i länder.

Stilens precifion fórloras genom Barbarifmer, fynonyma, folecifmer, omfvep och Pleonafmer.

Genem Barbarifmer, eller fråmmande och obrukliga ord, falom i fordna hofftilen; - dĭr Clemence fod altid for mildher, fentens

[^0]
## 120

fo̊r dom, refponfable fôr anfvarig o, f, v, of forn man finner i fuenfla För famliugtens fångbok: gamman, båld, låta, id, begǻring, jämte tufende andra dylika.

Genom Synonyma, eller ord fim be ryda et och lamma. Helverius påttår vall, ar det gifves ej et enda ord fom betydes lika. Men jag frågar: bvad är dà fkilnaden mellan fotld och tjufveri? eller hvad tot: olika begrepp vâcker trâldom och Mafveri hurrigher och behjertenher? ftyrka och krif. ter? (kroppens) fôda och (fjâlens) fpis?

Genom Solecilmer eller fel mot menino gar. Fransmannen f̂ger: Il a des entrailles d'un Père, - Il a des rats dans la tête. men man. far ej fäga i Svenfkan, ar han hat faderns tarmar - för faderlig ómher. Likı liter, at den eller den har ràter i hufvuden

Genom onlvep och Pleonafmer, eller Öfverfódiga fyllningar, fom förmörka me. ningen; t. e. man läfer i en vils gamal Roman: "Han blef koftad pã franden, anfôils af en rófvare, fom hade et fórtrolladt ivärd, af en trollpacka, fom bodde på berger Caucafus, hvareft Prometheus varit faftimidd, fom upfann Pildthuggeri-konften långe för Homeri tid, fom var den förfe Poët i Grekiand.

## 121

Stil bör i olika âmnen vara olika. Se hảr năgra refultat hvarom man funnit mân of lârdom, fnille och talanger någorlunda enfe.

Sanning och grundligher faga de, ut ftörfta fo̊rtjĭniften i et Philofophifkt arbere. En Philoloph bor dock icke vanvairda fin Colorit i ftil. Det gifves ingen fkrift, fom icke utryckens behag forrfkóna.

En fkicklig häfdatecknare îr faft offvertygad, at han för en penna, fom egentigen ech endaft tilhór fanningen. Han ver, at det ej ftår honom fritt at efrer behag fkildra och gifva àmnena en carater, fom fanningen ej fkulle vidkảnnas. Enkel fom denna, anvånder han fig at formera regelbundna drag, hvilkas nåtrhet, noga förhallande nch lammantagna fkōnher åro mågrige at vid fórta anblicken behaga. Åt den lynbara enformigheten vet Hiftorie-fkrifvaren Jâna en flyrka, et behag, fom oakrade den lemnar fpår efter hans egen bildningskraft, vinner alla kănnares bifall och beundran.

En talare åter, fom vill våcka, rơra och òfvertyga, måte få fkickligt dálja konften iffina bilder och våndningar, at äho̊rarne forreftalla fig det han talar til dem utan
forberedelfe. Deita forutfăter ot hans tal fteg för fteg måfte fôlja conen af et lamtal, hvarunder allt är fritt och narurligt; det jjälfve pasfionerne haftige frambryta, De \&̊r håraf man fkall kânna, om talaren verkli. gen tånker hvad han framfór; en fôrmedan, fom icke fâllan fóder halfva offvertygellien

Skalden ar öfver alla regior, öfver alle fom kunde fjättra des bildningskrafr; han talar gudarnes fpråk, lyder Phoebi ingifvel. fer, dricker himlarus ur Caftaliden - $\mathrm{U}_{\mathrm{s}}$ beau désordre, fom Boileau fíger, år då hoos fkalden förlälig, til och med a্tilkvård.

Bref-ftilen boer vara korrt, naiv oct otvangen. Inga fpår efter planer, inga fôk. ta quickherer, thefer och antithefer *) is darr fynas. Ur forntiden har man altid up. gifvit Cicerds bref til fina vånner, låtom mönfter i denna genre. Fransmánnen fkro̊̀ i medlet af detra århundrade med fin de Balzac, Voiture, Grefve de Bulsy m. Al Tyikarne hafva fin Gellert. Jag fkulle lika
*) Ceux qui font des antithelfos en forçant les molls font comme ceux, qui font de faulsee fênêtres pour la Symmetrie. Leur regle n'eft pas de parler jufte, mais de faire de figures juftes. Pafcal?

## 123

litet fơrlåtas af könets dyrkare fom af fmakens, om jag i denna våg glơmde námna Madame Sevigny, Ninon I'Enclos och Lady Wollitoncraft.

Ånnu några reglor M. H., vid hvilkas efterfôljd vi̊ra Theatrar fkulle vinma i fmak och śndamå, man vil ej tro, med recetternes minikning.

Sorgfpelet, §èdelt utan tilgjordhet, naturligt utan plathet, bo̊r aförig forrlora fala och medlidande ur ógonmårke, utan frida ofverallt en Majeffortifk dyfterher, Corneille kan hår anfes fom et mo̊nfter.

Luftfpeler, hvars ándamå år at utpeka löjligherer, gifsla fördomar, måla den husliga fammanlefnaden med des olater och filla behag, denna federnas ipegel (om man 1a. får liga) fordrar en varfam hand. Siilen måte hår altid fôlja den perfonen, fom ralar: En coquetre fár ej tala fom en Sancta Brita; en prude ej fom Ninon l'Enclos, Konften beftàr i at trâffa der lớjliga, gờra en nâtt mâlning af de feder man vill, ftraffa eller fôrbátita, undvika alle hvad fom kan trotta, famt gifva fyyka alt Caractererne fom framftallas, Den goda Comiken afrager fig ej at machineit upvåcka deffa hógtider af

## 124

Ikratt, hvarofver fnillet ofta rodnar; den fóker deremor inffalla fig genom träffande drag, genom händelfernas otvungna ledning, genom taflornas nyhet och liflighet; flume fałledes med at ingifva denna fullkomliga oct ljufva förnöjelfe, fom lemnar kînnaren inger ting ar Ónka, Riccobini anfer Moliere for den ftörfa comifka förfatrare verlden egt Han torde likvål ega medtâflare. Man fkulle kunna fäga det Moliere väcktes af Plautus, och Hollberg af Moliere.

Jag crinrar mig hắr hvad Shaftesbury fager om Tragediens och Comediens fyfto mål. "Den förra bôr ega til ögnamârke Ka nungars och Miniftrars fedo.fórbátrring, den fednare, enkildras. Hvarföre icke, tilligger han, benámna Tragedierne heldre med: den tyrannifka Kungen, den fvage Monarchen, den folte, den veklige? $m_{0}, \mathrm{~m}$. Detta at dock der enda fartrer at góra Tragedien hor ofs nyrtig och tillämplig" *).

Men! Hvilket fruktlo̊f fóretag! Kunde jag d̊̊ få haftigt fo̊rgåta, at man under Akådefpelen heldre kiknar af Ikratt it Kejlaren i månen, än fuckar med Thilda i Tragedien Oden!
*) Tom, 2. Genev: 1769 .

## 125

Stilen i et Epikt fyycke bǒr vara hög utan fvulftigher, rik utan föferi, och underhallen genom et behagligt famljud. Et moget omdöme, genomtrångande forfkningskraft, en inbillning rikrad med driftiga billder, kortigen, en famling af de meft fille fynta talanger, fordras hos en Fórfatrare, vîrdig Epopéen. Man kan látt giffa at fí lyckats deri. Under tva och tjugu feklers framfkridande râknas fafom anfedde Författare i denna văg: Homerus *), Virgilius, Lucanus, Tafso, Milton, Pope, Voltaire + ), och Offian **). Skulle icke vàr Homer, den under lagrar grånade Förfatraren af Tager öfver Bålt, kunna vårdigt o̊ka deras ringa antal?

Lärdom, kan vara en ftilens tilhörig. her, men bór icke vara des fo̊remål. Den behagar i famma mon man ej blott vil pràla
*) Homerus lefde omkring 3710 . A:o M:i,
t) Jog utefluter hór Trifsin, Camoëns, Ariofto, och Don Alonzo d'Ercitta, dels 13 fom mindre lycklige, dels fấam föge kảnde och obilligt beundrade af fulua landsmán.
*a) Oflian fâr här icke efter fin sider, uten efter fin ötverfattriing fràn Celtikan af Macpherfon 1765.
dermed. "Ļ̊rda citationer, (fogger Young *), likna lapp-arberen, man fo̊ker i bäda fkryu med fin farrigdom." - Horatius, Lucrerius, Virgilius och Cicero voro ganfka lifde. Den fom låfer deras Akrifter finner lo̊tt, de egde fnille, hvars fórraid låg fà vâl i Naturens rikdom, fom i vältaligherens och fmakens kâllor. Men det var undeŕ dera värdighet at pråla med fin belafenher. Ds ras narvaro, deras medfólje, förkunnade det Lárdom bör dà anfes fom en filla och oui: óllig källa, hvars fparfamma nyujande iche blot underhàller ftilens naturliga friher oth Ako̊nher, utan gifver den tillika en ädel glans och lätther.

Lycklig den, fom eger denna dubbl forrtjo̊nit at troget måla Naruren, och feda framitâlla den i et fkick, fom fmeker bild. ningskrafren! Ledd af en ofvad och fir känfla, fmakens uphofsman, fkiljer man ffy från all ytterlighet, följer den vifa medel måttan $\dagger$ ), fom króner Fôrfattarens bemódan de med en lycklig framgâng. Afhandlas di något ámne, fker fidant utan deffa martandos omfvep i en afrynande periodik ton, utan denna ftympade och blort halfbegripliga fill,

[^1]
## 127

fom gôr at Lälaren gesfear eller fvindlar. Men jag måfte fâga, at det ôr blott MÂftarne i Konften, fom nà denna föreningspunet, hvaraf Snille-arberens fullkomlighet beror.

Clasfifka Fórfattares ftyl kan vanligt vis hänfóras, antingen til den Periodika ftilen, den fammanprefsade, eller figurliga, - Den Periodifka har en ro̊rlighet, en gång fom kittlar o̊rat, - Som exempel på denna ftil, kan man upgifva: Cicero, Buffon, och J. Roufseau; - hos ofs: Tefsin, N. Rofenftein, Oxenftjerna och Lehnberg.

Hâr kan jag ej neka mig anföra et fälle ur Gyllenhjelms Ǎreminne, vid hvars atanke en helig rysning altid genombsfvat min fjå. Författaren *), Hr. Lehnberg, 1 Ifger om fin hjelte. "Jag har ej kallat honom ftor; men jag rơr vid deffa bojor och fvơr, at, ià lânge, vid deras âtyn, et ivenfkt bro̊t kinner fig i fånd at fôr dygden lópa famma fara, fkall aldrig vàr fofterbygd tryckas af frámmande ok.,

Hvilken ädelher, hvilken Romerfk ftyrka och dygd i deffa ord!
9) Se Áremimet ofver Gyllenhjelm p. 83.

## 128

Mo̊nfter af den fammanpreffade fileen giro Tacius, Montesquieu $m$. f. Hos of kan Botin och Ehrenfvärd nămuns.

Montesquieu år känd af alla Litreratu rens aflikare. Tillàten mig dock regalera o M. H. fåfom et exempel med det XIII Cqp af hans Efprit des Loix: "Quand les fauv ges de la Louifiane veulent avoir du fruif ils coupent l'arbre au pied, et cueitlent frutit, Voilà le Gouvernement Defporique *

Ehrenfvärd åter âr mindre känd. Be fkrifningen öfver den refa han gjorde Iralien och Ty/kland 1781 och fóljand åren $\dagger$ ), år kommen blort til Bibliothequerm och några få privatas vård. Förfatrarea fôretal tyder ord från ord: "Denna relebs fkrifning har den mo̊jligatte korrther; ocb verkligen vore for korrt, om ej andra $n$ febefkrifningar voro fór långa."

Refultater of hans långvariga viftande Rom ír ${ }^{* *}$ ):
"Anriken har haft fmak, och vi hi fotkt fmak".
"I Berlin, fâger Fo̊rfattaren à et an. nat ftâlle, 'tror ogat fig fiona flere Colonnet

> Efprit des Loix T. I p. 103 ,
> t) Tryckt i Stockh. 1786.
> **) p. 5.

## 129

ån i Rom; men Sgat friggar ofverallt: Colonner, hvad gór ni??"

Ac anfơra alla fådana naiva drag, vore at affkrifva hela boken.

Den figurliga ftilen, eller färter ar gex nom en mångd af jämforelifer, Meraphorer och bilder uttrycka fig, har egentligen varit fkaldernas. De fôrfte Poëter anvánde fig helft at förvåna fina åho̊rare. Man erfor redan då, at det yuterliga och bizarra, gjorde p â den ofönôdlade kânflan, ftarkafte intryck. Ariftoteles berâtrar ofs *) at fådan var fmaken hos Barderne före Homeri tid. Det var denne fkaldkonftens fader, fom aftog denna ftil, och införde i dés ftâle den enkla och fanna methoden $\dagger$ ).

I 15 :de och 16 :de århundradet nyttjades den figurliga ftilen nåftan -ofveralt i Profan. Man alikade uttrycka fig genom en mångd 9
\#) I fir Ars' Poética Cap, IV. it. Rhetorica Lib。 IIL. Cap. I.
7) On ne peut trop, en Poéfie deplorer la perte de ces temps de génie remplis de belles fictions, toutes allegoriques, Que nous fommes fecs \& arides en comparailon nous autres remues de Barbares! Voltaire T. XVIII, p. 2930

## 130

ofmakliga finnebilder. De Tyfke Theolo. gerne hafva deri meft excellerar. Derifrinn deffa vidunderliga bok-titlar, fom den tiden prydde năftan alla arbeten. Andeliga tros. ipeglar, fkåderorn, Párlefkatter, andeliga Lån-bankar, linealer, källekskyffar, himmel. fka luft-gårdar, m. m. ófverfvåmmade Ev. ropa. Sierige kan affven i derta århundrade upvifa 18dane meraphor-ålikare. Jag mimas mig, fåfom barn, hafva fett en affandling efter Bifkop Svedberg under Tirel af: $V$ âtluftens tvånne blảsbelgor: Fontangen och de blortade bröften. . . Alla fromma Tanes quåda ån i dag i Kingos Sång.Ghor, elles knorrla de med Kultnodins dufvoröft.

Man fkulle tro at denna figurliga fmb vore fórbi. Sjallfva England år icke fritu från fadana Lituerarurens milsvåxter. I en Engelfk Journal fo̊r 1792, fåg jag nyligen en Afhandling recenferad, hvars Tirel fr: Forty fripes fave non for Satan, or the Devil beaten with rods. Förfataren ôr en Preft, vid namn-W. Huntington. Recenfio. nen af de na falans käkft ykning börjas rät arrigt: What offinfe bath Satban committed, that be muft be thus unmercifully chafie fed?


En Talare, en Skald måfte (parfamt, atminftone vardigt och ídelt, anvånda liko

## 151

nelfer. S̊lledes går för ingen del an at likna tårar vid fmơrja på, forg-vagnen, och månen vid himmelens filfvervàrta; hvilker tvånne af våra pả̉ Parnaffen upflytrade fkalder gjort *).
"Rherorika blomiter, i alfvarfamma tal, făger-Pupe, äro likalom de blåa och ród a blomfren-i en fádes aker. De frro behagliga fôr dem, fom komma dit blotr for at forlufta fig, men áro Akadliga för den, fom vilja draga nyman af fkórden,"

Af alla ftilar har den orientalifka ho̊g. fta ofverdrift: Ingenting fiöns deri vanlige eller lagom. Konungarne och Califerne àro Solens brôder ach Coufiner, Ilfkarinnans ogon liknas vid vatten-dammar, halfen vid rorn, nålan vid Libanon; bergen danfa fom kalfvar $\dagger$ ) o. I. v. Araberne hafva ockiz funnit Homerus alliför kall.
c) Kolmodin och
†) . . . . près des eaux argentines
Le lait coulait fur de verds oliviers,
Les monts Jautaient comme des beliers Eit les beliers comme des collines.

> Voltairc Pucelle d'Orleans p. $283^{\circ}$

138
Den Arabika ftilen eller den tom egentligen nyrijades hos de Greker, fon bodde i Natolien, var til en del blandza med den orientalka.

Den Rhodifka ftilen åter, \&̊r en bland, ning, af den Afiatifka. Ciceros tal bân ftämpel af denna fkrif-art.

Den Laconifka var njugg på ord, lika. fom Athenaren på penningen.

Den Romerfka var uttryckande, met mindre sik på prydnader.

Bland nyare Fo̊rfattare fkall Masfilion likna Cicero, och Bordaloue Demofthenes.

Ej nog M. H. at ftiten of olik hos Fofrfattare inbordes; den vifar fig àfven Ikiljaktig hos färfkilda Nationer. At climat, Lagar och feder hârtil bidraga, lår foga kunna beftridas,

Man har icke länge fedan gjort den anmårkning, at viffa Nationers fkrifart fôljer deras cultur, deras Imak fồr målningar och de fria konfterne. -

Spanioren álfkar det rysliga och bizar* ra, och har i de fkóna. konfterne en vidunderlig fmak. Så i ftil - Bombaft, grano

## 133

Ị̛t och en dånande tact, fir niftan alt hvad hans ofra och hjerta begära,

Fransmannen målar med grace, kan fkildra både Konungar, hjeltar och luftfpringare. Den Aykriga och lekande ftilen, fadan den fordras til kårleks-jollrer, Satiren, luftfpeler m. m. har i Frankrike alltid varit Original.

Holländaren målar fint, men til ordonnancen plumpt och oredigt. Hans taflor tóreftâlla gerna krogar, fupcalas och marktfehreyare. S̊dan vifar fig ock hans fmak i ftil för tvungen ordning och prydnad; en ordning fom röjer bekymmer och förlágenhet *).

Engelsmannens ftil år ftark och rankfull, värdig Sorgipelet och hjeltedikren. ${ }^{3}$ Hos Engelika Forfattare, läger Kant, finnes gediger guld af fnille, fom under FranIyfla flăggan kan orroligen uthamras, Dryden och Pope införde den Franfyfka ftilen i England, likfom Voltaire och Enlyclopedifterne den Engelika i Frankrike. Man vann I båda fidor tämeligen fit àndamål; men ftilen liknar flyttade vinrankor och Arabifka
e) Se Kants Aflandling om det Höga och Skб. na $\mathrm{p}, 77$. ombyte af Climat,

Italienarens ffil ई̊ rik pa bildningsfyr. ka , och intagande ljuf, Deras fmok for Mileri, och Tonkonf fir både kând och beundrad. Iralienfka fprâker for ock, af alli lefvande tungomål, det meft välljudande.

Huru gerna órikade jag ej på denna Rang kunna upftalla Svenfka Narionen! Men det ikulle urmårka en enfidig kårlek, et ötverdrifvit tycke; farningen fkulle kring. fkåras. Vår Nation går ånnu i ledband väre Mz̊lare arbeta fór dagspenning; vår Författate ftå under tukt, Cenfur och Critik! Den fórnåmfta vitrerhers-infliturionen, befu. ten af sderton landers urvalda fnillen, gifvi likvál Nationen det hopp, at fnart fe Spro. ket rikradr med en ny Stafnings-grund och en ny Ordbok.

Sedan jag nu Alykigt uimárkt flers Inrifarter, deras Akaplynaen, deras mo̊nfter, okulle man med fkál kưona fråga: Hvilken fkrifart är dä den báfta? - Utan tvifvel den, fom med de mognafte taokar förenar de fparfanimafte och klarafte ord.

Men tyckena åro ju ăfven häri få mota ftridiga? Å hór man en fórguda Rousfeau,

## 155

en annan Secondat en Cicero, en anman Tacitus. An dómmer man Maliere fom trivial och plate, ån uphójes han il tijertihvalfvet. Samma, ofde har Telso, Shake1pear, Miton och fjelfive Offian forfarir. Gifvas dả inga reglor, hvilka beffomma hivad iftil âr fdelt och fkont? - Joy har redan dertil vågat upgifva năgra ideater, fullkomliga blott i den mån, den lírda verlden derófver mer eller mindre offverenskommir.

Men hvaraf, ropar man, kommer då denna Ikiljaktighet i Imak hos Latare, fom gór, at halfua verlden ratar head den andra finner guddomligr? - Sidoni beror, utan tvifvel af deras egen forfoninds-odling, deras nuance af fenfationer, hvarpi ater deras omdömen no̊dvảndige mafte hivila. Huru många dömma ej af enfidiga alfigter: of egenkårlek, hat, afund? Huru mânge doimma icke af eathoufasme, ja til ocr med af lătrja? Kunna de dà annar án fórfela-i, lin dom? Jag fôrbigår at nå̀ma dem, fom teise ens ega ni̊gon laglig roff-råtrigher i der vire tra Samho̊llet. Deras antal år dock gemenligen ftörft, deras róft ftarkaft, Huru fă bland dem kånna, at Smak ej ấr anmat äa er Naturens aftryck, at den upkommen blott genom et mâgrigt bemódande $i$ forttinder, at den fordras en vifs famling of tho

## 136

figter, en vifs mångd af je̊nfơrda begrepp, en rikdom af kånflor, och Alutigen at at detra fordrar en kall, ófvad och 1 karpfinnig grankning. - -

## FÖRTECKNING,

P 3 de Afhondlingar och Ámnen fom forre. komma i Journalen för Allmåna Uplysningen och Sederne.

## FÓRSTA $\AA$ RGANGEN.

1. Haftet.

Profpectus,
Underrätrelfe om Sällkapet F. B. Galilei Drom. Öfverfätıning. - $\quad-\quad 4$
8 Om Vänfkapen. Til en Vản.
Platonikernes tankar oın männikjors tilftånd efter döden.
Ode til Sanningen och des Väaner.

## 2. Hafict.

De Fattiges Villgòrande, Vers.
33
Om National - Uplysningen och medlen til des vinnande.
Om vara Paflioners rëtta anvándande. Ur Spectator. Sällikapets Hógtidşdagar. 3. Haflez

Tiden. Frăn Tyikan. Vers.
Tal, ora Vitterhetens vålgörande verkan til månuifkjors Uplysning, Förbáttring och Lyckfalighet. $=$

## Om Socratis Dod, of Thomes. Sikan. <br> 4. Haftet.

Etanke Ambaffadeuren fe Hoc til fin Dotter på des Fódelfedag. Otverfituning. Vers: Oin Prefter. Itr Tableau de Paris.
Om nytign af Fruntimrens inflytande på all. männa tänkefitret, Af Rousfeau,

10
I $3:$

## 5. Hafiet.

Det lyckfoliga Folket. Saga ur de äldfte Nordifke Hätderne, Vers.
Om nyttan af Philofophiens anvándande vid Religionens Sanningar
Oin allmóna Författningar. Ur Tableau de Maris.
Plan til en ny och förbátrạd Scholx iurätt ning, med labell.

## 6. Hafiet.

Sommar Vifa, Til Ungdomen. Om Theoteth och Sederne.
Om Alderdomen. Ur Spazator.
Underfúkning, om och huruvida de Gamle iffin öfv-rtygelfe vifat mer finnestlyrka och fändagtigber, àn de Nyare, och i fall de det gjort, hivita orfakerne dertil äso? -

## 7. Hiftet.

Hyar finnes Sanningen? Pöttik betraktelf, 201
Nägot om Solon, Nảgot om Solon.

## Sid.

Tankar oun Valet of nöjen, Från Engelfkan. 210

## 8. Haftct.

 Ono den verkliza och den inbillade forheten, 243 Tankar as Socrates, rörande fjale ens odödlig. let och det tilkommande lifvet
Strödda Reflexioner ofver Sederne och allmäna Tänkefättet.

## 9. Hiflet,

Den lyckliga Barndomen. Säng.

## 10. Häfict.

Mina ónfkningar den I Jan. 1797. Vers. ..... 297
Underrátelife nm Thomas Morus, des Itan- kefïtt och k kifter. ..... 304
Oin $\delta$ 'let och Förfynen, ur Voliney. ..... 311
Om Orfakerne tit mänuikjors Lycká eller Olycka, at Ronfseath. ..... 318
11. Häftet.
Visheren, Vers. - - - ..... 329
Om lăter at flkrifva Romaner. ..... 33
Unde fakning om en fann Uplysting kan medföra Sedernes forrderf, och blifva et hinder fôr måtuifkjans väl. ..... 337

Om fmaken i de vackra Konfterne, des upkomft och fórändringar.
Om Periodika Skrifter och Jourvaler. Af Mercier.

12. Haftet.

Dygden. Pö̈me.
Om Sederne i allmänhet. Af Duclos. -
Om de Lärde och deras förlorade anfeende.
Anmârkningar vid Fruntimmers upfoftran, til des iurättande efter en med Naturen enligare princip.

Deffe Hofften fâljas à 4 fkill. ftycket, ellat a R:d, helo Ärgảngen.

## ANDRA $\AA$ RGANGEN.

## 1. Haftec.

Oin Gud, Af Mercier.
Strödda Reflexioner öfver forhetens vanklighet, olika Lycka och Åra.
Den känflofulles anfpråk på Sällheten. - 3 3
Konften at tarlla allt och bevifa intet, ådagalagd i en fa kallad Recenfion of Sallikapet F. Bs. Journal fôr allmäna Uplysningen och Sederne, infórd i förfa häftet of $G$. A. Silfverfolpes Journal för Svenfka Lit-teraturen - $\quad$ - $\quad$ -

## 2. Heftet.

Om Religionens, Regerings futtens och Lagarnes olik' et hos forntidens märkeligafte Folhflag, famt verkan deraf til lärande of Seder och TIankefäts.
Efret Metaftafio. Poëm. Til Mit Hjerta
Näjìt. Ofverfáttning.
Den Dygdige i Kojan. Idyll,
Sid.


## 3. Häfiet.

Tal oin Sanningens Narur och válgörande vero kan, hâllet pá Fribyggare Ordens Stordag 1796.
Om klagomâl öfver Fơrfynen. Fragment, Poëm.
Reflexioner öfver Hedern. - $\quad 166$
Sinnenas Storm och Lugn. Poëm. - 184
Om Lagftiftningens inflytande på Sederne, $\quad 187$
Religionens verkan pâ allmäna Sederne, - 189

## 4. Hafiet.

Smaken.
Medborgerliga Friheten til fin grund, befkaffenhet och grainser.
Hvad bevifar det? Poëm.

Reflexioner om de dygder fom pryda den trefna och fredfamma mänuifkjans vandel,
Mảnnißkjans Hiftoria, af Sultzex. ..... 244

## $t$ FORTECKNING,

 På de Åmnen fom fórekomma i detra HímeTankefriden. Vers. Anmârkninger vid fá vál enfkilde perfoners fom Samhăllens olika Lynnen och Caracterer. Strödda Anteckningar om atfkilli.a Nationers inbórdes heisuingsfärt och vörd adsbetygelfer.
Om spel.
Varnaren. Vers.
Underfókning, ledancle til Svar på den frågan: Gör männifkjan uảnfin det, fom hon verk. lig $n$ anfer och or öfvertygad om, st vara ondt.
Abu. Saga.
Farbror Lucas. Carricatur. - O in Afunden. Ofverláttning, - $\quad$ - $9 ?$ Analyrifka Anmårkningar ófver färfkilta fkrif. arter.

Deffe 4 Haften kofta hvart farfkildt 8 Schill och tilfammans med deffe Skriften I Riksd, fomt ualjes i DELEENS Bolihandel.
la olen any...
S.28. Ode tix Perntisigen $\frac{1}{0}$ soming De tenve $C$
33. De Fithies virgoraner y A fr. e...C
73. Tiden fr Ayel..

$$
\text { Axta han flas }{ }_{5}
$$

 bel reinde by a.... tüntint os (hubor
137. Det lselvejefolker
169. Semmavcise. Fiemybran.
yoycigen of fromen.
201. Hen firm Senninge Gileik bita klaes
233. fuesdyken bleverphe.
265. Du-speeia bamemun sing (Einderpen
 S. nye.
324. Visblen
 $361 \frac{\text { Dygen }}{\text { Piden ...ibe for foun heve }}$

Is argarigu.
S23. thodac uflexinn if thititarment.

Ju fin wintmuntes
951 S/L. lcalotrifi (timporm Mizer)
49. Tie mithinca (dimesp-1 Ii, 36 )
111. Dingychigikyan vigu wi. LT M Efint dey
160. On keyouni ffer formuntronnin there on sies. Afoes altem
184. hmizenes flom as lagn thon und de ing- fonenesogat 6
223 thas bevisau det? hos pymu matey enp

1. $\frac{\text { Tmbufior }}{\text { allas aner pays }}$

63 Itamaven
Irgling den hean ofiform hiver
97 Trober dueat cosciociois Thici firber form thiss abme
deth. Mi, - 1.73
$x$ ELbi'har revie in, gin kisinn los2g Sk/im Denverymone fir hcr-juinfien slisyy I. Fiven minimen gemerten.. $<1: 233$

Quffin .......ines matry $11: 23$
bes सi d ving gigi is,
 s. zes do 'toomen and li,37




Thon usis. Effa demen $11 . x_{0}$




* Difletar liky a 1.265 (durivgn) 0 Voming! 'thent the. 1.28 C Tollo mita tejern kse 1361 stein té al kifiet ney 11.11. forplingurt oummentif 169 zmyking he, homer oforferm tyete 5.03
$\times$ 3f: Stacerstyotuen suen Smatil

gieblikan. "ter fi kifont ne ancithithts
lif $1: 7 .-\mu . \Delta t$.
Biechur

seleíl
Rabom

Crinseus
 fingzun
Solinhwh

- Rook o $\alpha$.
r. Sohn.ity i A B Gx
Shanhat

Shuback f. Gmpu,
Surntrmbleken, th.
gine of etene cren bo go like fiment.





or kol.....
M Nymarer.
Stigoth Reriving
andeyper I. B.: lugecum ans fire fonszinve of diveler miqt tinkonks
 2ht. Gothe, thiteny kuar of fin fristen,





[^0]:    9) Se Boellhii Öfverflattn, p. 100;

    خ) Helvesius I: 4 p, 22 .

[^1]:    *) Se det Satir öfver Aregirigheten pag. 57 †) Medium tenuere beati, Ovid.

