## 117

föregifver jag att jag är ruinerad; derpå följer bankrutt; och när jag pâ detta sätt blifvit mera lugn, fri ifrân alla faror, lâta vi ett nytt giftermâl upphäfva den lâtsade äktenskaps-skillnad, hvars verklighet min kärlek för dig icke skulle kunna uthärda. Pauline gillade förslaget och samtycker. Det verkstalles efter öfverenskommelse. Penningarne deponeras, äktenskapet upplöses, och Herren yör sin bankrutt.

Pauline, ägarinna of âtta hundrade tusen Francs, i besittaing af det dokument hvarigenom hennes äktenskap var fullkomligt upplöst, ty hennes för detta man hade icke försummat någonting för framgảngen af sitt skälmstycke, giorde alfvarsamma betraktelser. Att âtertaga en man med hvilken man varit gift i tre âr, när man kan slippa honom, det är nästan mycket, det är till och med att icke vara klok. Vid ${ }_{2} 4$ ârs âlder, med âtta hundrade tusen Franes, kan man vinna mer än en sak genom ett giftermål. Och sedan, hvaröfver skulle han med rätta kunna beklaga sig? sade hon. Om han öfvergaf mig vid 10 ârs âlder, kan icke jag öf vergifva honom vid tjuge fyra? Ingenting ir mer i sin ordning. Men dessa âtta hundrade tusen Francs? Ja, än sen! Den frun som drog försorg om min uppfostran ämnade mig ju till sin arfvinge? De tillhöra sâledes mig; jag âtertar mina rättigheter; ingenting är billigare. Dessutom säger man öfverallt att jag är gift med en Jacobin: detta är inte mer passande. Jag är skilld vid honom och dervid må det bli.

## 118

Det ảr icke svått att föreställa sig mannens raseri och förtviflan när han sâg sig bedragen, och rigtigt bedragen, ty han hade sjelf tillstängt alla utvägar för sig. Allt var i sin ordning; samtycke, boskifte, äktenskaps-skilluad; den skiekligaste Advokat skulle ingenting kunnat invända deremot. Han förargades, svor, bad, gret! En Jacobin gret! Ja, det var ganska naturligt, ty han förlorade sina penningar. Alltsammans var likväl förgäfves. Ett frontimmer är hundrade gảngor niera fast i sina beslut än de flesta lagstiftare.

Emedlertid umgicks hos Pauline en af dessa menniskor, som man râkar öfverallt, som blanda sig $i$ allt, och som hafva stora talanger att förderfva allt. Skulle ni icke händelsevis känna Herr La Course, med sin munda mage ach sina elefantben, som alltid springer, pustar och svettas, och aldrig râkar er utan att säga, fag vill tjena er; hur är det? eller, hur är det inte? som läser opp en lista pâ tusende menniskor hvilka ifran längre tider äro honom förbundne, hvilka han i gâr skaffat syslor, eller som vänta honom i morgon för att bli förde till hans banquier, eller och till Ministern, eller ock till nâgot annat ställe; som derefter tar afsked, derefter tar er i handen, derefter finner att ni ser dalig ut, derefter galopperar till er Doktor och kommer tillbaka med honom eller utan honom; men alltid försedd med biljetter till Operan eller hvar, man fär se nâgot nyif; alltsammans för att tjena er; förträfllig man, varm vän, outtröttlig $i$ artigheter, nöjd med sig
sjelf, utan att nånsin göra någon annan nöjd ; Andteligen en af dessa menniskor hvilka Himmelen i sin vrede skickade öfverallt för att plâga oss med $\sin$ tjenstaktighet.

Han râder Pauline. - Jag vill skaffa er en man. - Men ... - Jag har uppgiort hela saken. Ett anständigt parti, en min vän, ganska rik, stadgad och hederlig karl; det bästa hjerta. - Men ändá. Det är försent. Jag har redan skrifyit honom till att han skall Komma hit. Hvad! utan min tillåtelse? ... - Den var jag säker pá; edra ögon försäkrade mig derom. Jag angrar till och med att jag nu underrättade er om hvad jag gjort; det skulle blifvit en surpris. Det är mer än âtta dagar sedan mitt bref afskickades. Han kommer i morgon, kanske i afton. Han reser in hos er. Jag tyekte mest om att ställa till, pả det sättet; det ảr att tjena honom sâ väl som er. Jag gâr till $\min$ Notarius. - Men vänta. Niär tokig. Atminstone . . . Nej, nej. När jag kan tjena nảgon frågar jag icke efter besväret. Och strax är han utom dörren.

Den menniskan är löjlig, sade Pauline. Hans goda hjerta förleder honom. Jag gifter mig inte med en man som jag inte känner, som jag aldrig har sett. Han kan resa in hos mig; må göre. Men gifta mig med honom!

Emedlertid âterkommer fjäsken. Hans vän var nyligen anländ. Han hade råkat honom just som han steg ur vagnen utanför Paulines port. Här ăr han! här är han! ropade hau i
det han förde honom in. Jag är utom mig! Allt detta är mitt verk. Ser ni, min vän, att jag har berättat er sanning? Hon är ju charmante? Och ni, Pauline! se pâ honom. Annu rätt bra; är det inte sannt? Nara fenti âr; men rask, men rak: en kropp af jern! Han är af den gamla goda stammen. Ett hjerta isynnerhet; ett hjerta! som mitt, alltid färdigt att tjena. Vet ni detta är den bästa sak som jag har uträltat pâ âtla dar. Ni kommer öfverens; det fägnar mig. Nâ omfamna hvarandra, tag honom i famn, lât oss omlamna hvarandra, skrifva under och stipera.

Pauline var quick och hade sett verlden. Den nykomne var okonstlad och fri. De drogo sig ganska väl ur den besvärliga stältning hvari den bestallsamme pratmakaren lörsatto dem bâda tvâ. Men hvad denne under silt fjeskande visserligen icke hade förutselt, var att de tillämnade makarne hade frân första ögonkastet känt ett-slags tillgiivenhet för hvarandra; att friaren, oaktadt sina femti âr, icke misshagade Pauline, och aft han sjelf var förvânad att finna i sitı hjerta en känsla, som han lange hade trodt icke mer kunde uppkomma der. Man förestaller sig väl att denna afton icke blef nâgon frâga om giftermâl, ehuru mycket Fjesken yrkade derpá; men som ljertat började att blanda sig med i spelet dröjde icke länge innan frâgan uppkom. Detta giftermâl skulle likväl icke ske pa det viga republikanska sättet, och såtedes efterfrâgades dop-attest. Pauline hade ingen. - Det är lätt att erhálla en
sådan. - Det är sant. Dertill fordras ej mycken tid. Jag är inte född sâ lângt ifrân $\mathrm{Pa}-$ ris. - Rätt bra. Man máste skrifva. Ifrản hvad Provins är ni? - Frân Flandern? - Sá mycket bättre. Desto kärare skall ni bli mig. Men ifrân hyad stalle der? - Jag har glömt namnet. Jag var sá ung, neh sedan min bortrymning har jag inte haft nágon tidning från .. - Er bortrymning! Huru? - Ni skall fá veta allt. Men lât oss först skrifva. - Ett enda ord ännu. Hvad hette er far? - Så och sá - O Himmel! hvar är jag? - Huru nu? Pauline! - Nâ väl? - Min dotter! omfamna din far!

Godt! ropade Fjesken, detta är rätt roligt. Ni kan inte mer gifta er, är det inte sâ? Jag skall skaffa utvägar för er bâda. Förträfligt; ett giftermâl som icke blir af, ger anledning till tvâ nya. Ja, sade Pauline, ni förstâr ganska väl att uppgöra passande partier. - Men detta är inte mitt fel: det är hans. Hvarföre är han er far? Dessutom är det alltid en stor tjenst som jag har gjort er; jag har skaffat er tillbaka en far. Hvad vill ni mer; det är mitt öde att tjena menniskor till och med dâ jag synes göra dem otjenster. - Nâ väl, min vän! svarade fadren leende: Jag skall bevisa er att genom raseriet att göra menniskor tjenster, gör man dem ofta mycket ondt. I detta ögonblick kan jag vara upprigtig. Jag bekänner i Paulines närvaro, emedan hon icke mer kan stöta sig deröfver, alt det varit hennes âtta hundra tusen Francs mycket mer än hennes hand, som
förmâtt mig atł ingả i edra âfsigter. - Fy då! hur kan den som är sâ rik vara sâ sn̂al. Jag har varit rik; men genom en skurks svekfulla bankrutt är jag på vägen att sjelf ge opp staten, och jag erkänner att jag eftersträfvade ett rikt giftermál för att undvika dennia olycka. Och genom had bankrutt har in blifvit ruinerad frảgade hans dotter? Döm om hennes bestörtining dâ fadrens svar icke lemnade hennei tvifvel att det var genom den man frân hvilken hon sjelf blifvit skilld. Gif er tillfreds, min far, sade hon; Himlen är rättvis. De penningar jag äger tilthöra er. Bedragaren hrar blifvit straffat genom det trolösa strek jag spelt honom; det är billigt att jag sjelf blir det derigenoun att jag âterställer hvad som med rätta tillhör er, och som jag endast olaghigt ägde. Detta är första gângen som jag känner att det gifves en annan sällhet än den som skänkes of förströelser; och Gud gifve att den ädelmodiga Frun, som uppfostrade mig, hade förr lärt mig đetta! Jag skulle dâ mindre ofta hafva felat. Rätt bra, xätt bra! ropade Herr La Course. Der ser ni ändá hvad det vill säga att hafva en văh, som förstár att göra tjenster. Hela denna saken har i samming giort mig mycken mödia, rätt mycken möda: Men jag har ocksẩ hin"drat en hederlig karl att göra bankrutt, en dotter att gifta sig nied sin far, en skurk att be draga sin borgenär. Lât nu dem komma som sâga att min tjenstaktighet är utan nytta! Detta ar just en sak att skrifva opp i min plânbok,

## 123

## Apollo Epikurios Tempel i Arkadien:

Man har sett af allmänna tidningar att ett sällskap of Konstnärer och lärde 1812 besökte Grekland. En utförlig berättelse om deras resa och upptäckter har väl ännu icke utkommit, men emedlertid har Herr Wagner, frân Würzburg, som deltog i resan, utgifvit nảgra ritningar jemte beskrifning pâ en af de vigtigaste upptäckterna.

I nedra delen af Arkadien, pá berget Kotylios, i nejden of Phigalia, (nu Pavlitza), funno de resande ruinerna efter ett Tempel, hvilket, enligt hvad Pausanias berättar, blifvit upprest efter den of Thucydides beskrifna pést, ât Apollo Epikurios (hjelparen, räddaren). Det är bygdt af Iktinos, den samme som bygde Parthenon i Athén. Af Portikens 58 doriska pelare stá ännn 56. Onskligt vore att Herr Wagner hade, utom de fem arkitektoniska konturerna, bifogat en utsigt af dessa ruiner, om ocksâ endast sâsom tittel-vignett. Ibland ruinerna ser man fragmenter af bas-reliefs: dansande figurer o. s. v., delar af Frontonen, hvilken genom en jordbäfning torde hafva blifvit nedstörtad. I det inre rummet fann man 23 med skulptur prydda marmortallor af lika höjd ( 26 a 28 tuin), men af olika längd, hvilka sâledes sannolikt halva utgjort cornichen i det inre af Ka pellet. Dessa bas-reliefs dela sig itvenne större Mytologiska föreställningar, ehuru pâ det sättet att nästan hvar tafla innehâller en grupp, som är fullständig i och forr sig sjelf. Af hu-
ru stort intresse for konsternas historia dessa minnesmärken äro, kan man finna äfven af den enda omständigheten, att de härstamma ifrân Perikles tid. Olikheten i arbetet visar att flera deltagit deruti; utgifvaren anmärker också enskilta vârdslösheter eller ofullkomligheter; men att hufvudena äro i proportion större och längden frân knäet till foten korrtare än den borde vara, torde hafva sin grund i perspektivet. Likheten emellan nảgra grupper i den här föreställda Centaurernas strid och dem som finnas pá Parthenon, frapperade de resande vid första ögonkastet. - 1 hvad ordning dessa taffor sutto, dâ de fordom utgjorde hela Frisen, lâter af flera orsaker svârligen bestämma sig; dessutom äro nảgra delar sönderbrutna, likasom många upphöjda stallen, isynnerhet de mest framstigande, äro skadade; vapnena, hvilka förmodligen voro af Brons, fela likedes.

Af de båda mytologiska föreställningarna utgör den ena striden emellan Centaurerna och Lapitherna och den andra Striden emellan Amazonerna och Grekerna. Den förra bestå af 10 taflor och främst ännu en, hvarpả Diana och Apollo visa sig pâ en af hjortar dragen vagn, kanske för att tillkännagifva att Lapithernas gästbud stördes om natten. - I hvar och en särskilt tafla kan man på intet ställe misskänna den Grekiska konstens stora styl; endast nágra fâ figurer bredevid hvarandra, forbundna utan pittoresk enhet, utan synbar afsigt att vara fullkomnade. Allt har afseende pá do sannaste och enklaste motiver, utan att des-
sa äro sökta. Der en häftig strid hegymines, och 7. ex. Lapithen tyckes duka under, röjes strax att den nya fienden vill hänna en af den förre nyligen slagen Centaur; eljest är allt af mángfateligt lif. Här bortröfvas en flicka och en yngling af Centaurerna; der rusar en Lapith pà ryggen af röfvaren, som rifvit nästan hela Klädningen ai en quinlig figur, just dâ hon, på knii, omfathat en Gudinnas bildstod, under det en som flye ropar de andra om hjelp; Här skyndar en med ufslagit hâr mellan tvenne kämpande par, dur blir den oböjlige Cäneus af tvá Centaurer betäckt med stycken af klippor, och har redan med halfva kroppen sjunkit ner i Plutos rike. Nâgza gângor visar sig utmed de stridande en quinlig figur med ett barn pá armen, för att mildra grupperna genom nâgonting skönare.

Striden mellan Grekerna och Amazonerna bestâr af 12 taflor, och utom tre Amazoner till häst finnas här 48 figurer. Denna föreställning af slaget med Amazonerna är ostridigt of allai behâll varande minnesvârdar i bas-reliefs, den största och märkvärdigaste; hvad Millin har utgifvit af málningar efter Grekiska Vaser, som angá detta ämne, är mer i annat afsseende of stor vigt, och ger anledning till intressanta jemförelser. Beklagligen äro de gamla episka Poëmer, hvari dessa myther innehöllos, helt och hâllet förlorade för oss. Amazonernas drägt är icke öfverallt lika; några hafva dea Frygiska hnfvan, andra äro utom den; i stället för s! $\mathrm{f} f-$ lor (hvari äfyen är olikhet) har en långa bys-
or, likasom på Vaserna; en har koger, alldeles som den bekanta statyen; aft förtiga andra olikheter, hvilka äfven fiunas bland de Kämpande Grekerna; Det torde väl icke med nâgon visshet kunna sägas hvilka personer dessa figurer skola föreställa, emedlertid kan man pá sista taflan ganska noga igennkänna Herkules. Ulom den rikedom af idéer, som genast faller i ögonen, skall hvar och en erkänna att detta arbete äger en inre helhet; alla Monumenter af en sâdan strid, sâ mycket som de i enskilta halfva figurer plastiskt kunna föreställas, äro häv pâ det förtrálfligaste sält använda; man ser ansträngningen att öfvervinna sin motstảndare blandad med förbittringen, och formerna pả mângfaldiga sätt varierade. De flesta af grupperna föreställa pessoner i tvekamp. Nâgra försvara sig, stödjande sig emot jorden; här räcker segraren handen till en Amazon, som tyekes gifva sig, under det en annan skyndar till Jennes hjelp; här synes en blifva bortryckt ifrån altaret; nâgra sârade blifva upplyftade, eller skyddade med den framsträckta skölden, andra bäras döda utur slaget, o. s. v. Demma rikedom torde lättligen synas en ringa förtjenst © vâra tider, der allt hvad som kan föreställas tusende gânger repeteras, och tjenar i tekningar ofta att fylla det toma rummet, likasom i Poëmer att gifva anledning fill rim, eller intaga öppningarne deremellan, hvaremot de Gamle först uppgjorde hela bilden i tankarne och sedan framstallde den klar och enkel för ögat.

- Herr Wagner anmärker att i. behandling


## 127

och styl hafva dessa Monumenter mycken likhet med bâda kolosserna på Montecavallo. Af den ena of dessa, dea som stâr till venster om hästen, finnes nu, i en hög sal i Münchiska Akademien, ett förträlligh aftryck. Det är ocksâ endast genom goda aftryck i gips, som man kan latta ett rigtigt begrepp om bas reliefs, emedan de alidrig nog fullkomligt kumna föreställas genom (ekningen eller gravyren ${ }^{*}$ ).

## Strödda Tankar af Montesquieu.

Vi fâ aldrig ordning i vâra financer, eme dan vi alltid vecta att vi skola göra nâgonting, men aldrig livad vi skola göra.
4. I ett Rike der det är fördelaktigare att göra $\sin$ Cour än att göra sin skyldighet, är allt förloradt.

De flesta Regenter och Ministrar hafva god vilja; de veta bura icke huru de skola bära sig åt.

En Regent bör se pá den allmänna ärlig heten, icke pâ den enskilta.

Regenter borde aldrig ursäkta sig; de äro alltid för starka när de afgöra nâgot, och för svaga när de tvista. De böra alltid göra hvad som är rätt och resonnera ganska lite.
*) Ett annat ämne till bas-reliefs, som liknar maxmor och ej skadas of vatten, är-nyligen i Frankrike uppfunnit af $\mathrm{H}: \mathrm{S}$ Sage, som gifvit denna komposition namn af Marmorillo, Gjutuingen sker is svafvel-formar.

## 128

För att göra lycka i verlden bör man se ut som en narr och vara klok.

Om man endast ville vara lycklig, skulle det snart lâta sig göra; men man vill vara lyckligare än andra och det är nästan alltid svât, ty vi tro andra vara lyckligare än de äro.

Anekdoter om Fredrik den Andre.
Fredrik II:s Kock, Noel, hade en gáng tillagat en ganska god, men tillika ganska hârdsmält Pastey, och Konungen, som ätit nágot förmycket deraf, sade till Noel: Vi komma bâda tvả till helfvete; han, derföre atl han bakat Pasteyen, och jag derföre att jag ätit den. Det gör ingenting, svarade Kocken, - Vi äro bâda vande vid eld.

Fredrik hade upprätfat ett Compagnie Maritime och satt en von Goerne till chef derföre. Innan korrt fanns der en ganska stor kassa-brist, och Undersöknings - Kommissionen dömde v. Goerne af med lifvet. Konungen skickade honom i stället till Spandau och sade dervid: om han hade haft hundrade hufyuden hade han bordt mista dem, men hvad skall man göra dả han icke har nâgot.

## S TOCK HOL M,

ExMíns och Granbergs Tryckeri, 1815 :

## JOURNAL

 förKONSTER, MODER och SEDER.
-N:9

- $-\infty-\infty$

STOCKHOLM,
Exméns och Gitanberces Tiyckeri 1815 , vid Köpmangatan.

## N: 9.

## JOURNAL

för

## Konster, Moder od Seder.

 Den 15 Mars 1815.Musikens Ursprung. ( $\mathrm{A} f \mathrm{De}$ La Cepúde.)

Ide lyckliga trakter der en evig vår herrskade, och solstrålarnes brand mildrades af ljufva vestanvindar, der var jorden betäckt med en alltid ny grönska, och ögat sâg endast blomsterprydda fält, och trän som nedtyngdes under sina frukter; källorna runno der med ett sakta sorl och utbredde en angenäm svalka i de välluktande skogame; under de täta löfven lâto foglarna höra sina harmoniska sảnger. Menniskan lycklig och nöjd, vandrade med $\sin$ maka öfver dessa blomstrande falt, som doftade a\& vällukt, hänrycktes af njutningar och uttryckte sin sällhet. Hennes röst upplifvades, orden voro icke tillräckliga för att uttrycka hvad hon kände: brutna ljud, likaså snart bortdomnade
som uttalte, toner nästan lika hvarandra, nästan på samma sätt yttrade, tjenade icke att mála ett svall af känslor, att besrifva en stark och liflig rörelse, en häftig förkjusning. Hon gaf då ett större bemödande ât sin röst, hon sökte att förlänga dess toner; hon höjde och sänkte den med hastighet: glädje-rop blandade sig deruti; hon söng. Heennes gâng upplifvades under det samma: hon höjde sina steg: den eld som hänförde henne upplyftade henne sjelf, hon gjorde sprảng af glädje och nöje, och den första dansen uppkom. För att mindre tröttas under uttrycket af sin hänryckning, lyftade och sänkte hon sig med jemna mellanstunder; hennes rörelser blefvo afmätta och iakttogo en viss ordning: hennes sáng, som beledsagade dansen borde röja spâr deraf: den borde börja och sluta med dans: den blef sâledes regelbunden; den delades i jemna delar; eller rättare, den blef ganska korrt och âterkom ofta; detta gaf upphof ât visans melodi. Den lyckliga menniskan borde dertill använda ord hvilka också voro brutna efter samma ordning; och nu föddes Skaldekonsten.

Men den bestảndiga sällheten har aldrig varit menniskans lott: hon njuter endast nâgra ögonblicks glädje för att sâ mycket mer känna smärtan och lidandet. Beröfvad sin maka, och suckande efter lienne, ser den öfvergifne enslingen i de blonstrande fälten endast plảgsamme vittnen till hans försvundna sällhet. Allt pâminner om den lyeksalighet han förlorat, men ingenting mâlar den nog lifligt för atf trösta honom.

## 131

De föremål hvaraf han är omgifven skingra endast hans bedröfvade tankar de endast erinra honom sâ mycket om hans nöjen, hans afsked, om de tårar han gjutit, de sista ord han hört, den sista blick, den sista rörelse han sett, för att blanda nágot ljuft i lians bittre sorg. Bedröfvad och melankolisk fördjupar han sig i de tjockaste skogar, han söker de vildaste och ensligaste stallen: han ropar der med hög röst sin maka, oeh han finner ett nöje att höra genljudet, likasâ bedrölligt som han sjelf, upprèpa med lika ömhet namnet af den han förlorat. Ack, denna röst, som icke är hennes, sänker likyäl hans själ i en ljuf villa: han tror sig höra en varelse sou liknar honom, en varelse, hvilken, olycklig som han, tar deli hans smärta; han väljer detta tröstande ställe för att der tala om den han förlorat: han sätter sig vid foten af en vild klippa: pá ena sidan ser han stranden af hafvet, hvars upprörda böljor bryta sig emot skären, under ett slags suckande dên; Pâ den andra förlorar ögat sig i skuggan af en dyster skog: en klagande turturdufva, likasom han beröfvad sin maka, bryter dâ ooh dâ tystnaden onkring honom, genom en bedröfvad röst, genom klagande toner Fördjupad i sina drömmar, ensamt sysselsatt med föremálet för sin öna kärlek, upprepar han, med en röst som liuder af smärtan, sin alskarinnas sista ord, de sista ord hon sagt honom: under det han uttalar dem känner han sig rörd, hans ögon fylles of taxar, och han finner nöje i sin sorg: han uttalar âter dessa ord, 60 m äro sâ kära
för hans hijerta: han upprepar dem med en ant nu ömare röst. Med sorgens klagande tonen blandas de rörande uttryck som saknaden utprässar: Han hâller ut sin röst för att förlanga den tafla han söker bilda sig öfver den han saknar. Han gör likasom utrop; han suckar under det han förnyar sin klagan: det är icke mer ett enkelt sprâk som han använder, det är en sammansätthing af flera förenade tecken, af flera djupa och utirycksfulla drag. De särskilta känslor som herriska hos den olycklige, den bittra smärtan, den rörande saknaden, den ljufva melankolien, den lifliga oroligheten, den dystra bedröfvelsen, stundom det tröstande hoppet verka ömsom pâ hans själ och på hans uttryck; de höja, sänka, pâskynda och áterhâlla hans röst, de modifiera den i lánga och uthâllna ljud, i skärande och afbrutna rop, i lâga och djupa sänkningar, i suckar som knappt höras: den sanna musiken uppkommer, dema himmelska sammansättning of de särskilta rörelser som känslorna intrycka, af de särskilta tecken som förestalla dem, af de högre eller affivarsammare toner, som uthâllas eller med möda uppkomma, och hvars regelbundhet endast är underkastad passionernas ordning eller rattare oordning. Sáledes har nöjet gifvit upphof ât Visan, denna del af musiken, som âr gord för den lyckliga och nöjda menniskan, och som alltid uppväcker ett begrepp om dans; men det air smärtan och melankolien som vi hafva att tacka för den sanna musiken, denna lefvande talla af alla passionerna, och isynnerfiet $a f$ de
djupaste, som teknar dem så starkt, och upptänder dem sâ hastigt i vâa hjertan, som utprâssar sâ ljufva târar, som skänker rörelser sâ behagliga och njutningar sâ intagande för alla känslofulla själar hvilka hafva erfarit lidandet, ooh följaktligen ât alla dem som fâtt den dyrbara, men ack! olyckliga gâfvan: känslofullhet. 21. Ånnu bibehâller musiken stämpeln af sitt ursprung: född ibland târar och sorger, ibland starka sinnesrörelser, mâlar den lifligt endast bedröfliga händelser, endast sönderslitande känslor, endast melankoliska belägenheter, endast djupa och sorgliga intryek. Och detta slags sprâk, som nästan helt och hảllet bestâr af passionernas genomträngande rop; ihvilket bedröfvelsens rörelser äro teknade, i hvilket melankoliens öfverlâtenhet jemte oordningen af etl sâ stort antal inre rörelser äro intryckte; som i hvart ögoblick frambringar den bittra smärtans jud; som lemnar mellanrum och toner hvilka Naturen endast bestảmde att bebâda förtviflan och följakteligen att ástadkomma den största förvirring i alla känslofulla hjertan: huru skulle denna sammansättning kunna frambringa en ren bild af glädje och af verkligt lugn? Då musiken framställer denna ljusa tafla, för hvilken den icke fâtt några färgor, huru ofullkomlig äx ej dess mâlning! Hvilken mängd af bedrötliga och dystra föremál, med vâld kastade pá hellnes bild af en ren och klar dag! Den rörelse man erfar då man skiljer frản musiken hvad som icke hörer dit är ocksá alltid melankolisk, äfven i de ögonblick man icke väntade att emottaga

## 134

andra intryck än af ett ljuft lugn, af en oblandad glädje: sjelfva de drag af munterhet som Artisten kan hafva samlat i $\sin$ tafla tiena endast att sá mycket mer utınärka deñ bild af en sorgligare sinnes-rörelse söm han varit trungen att lemna i nâgon vinkel doraf; han afliggsnar sig derföre icke mindre frân sitt föremâl, han framlockar derföre icke mindre ofta târar, när han endast vill väcka głádje.

Man skilje đâ väl emellan den verkliga musiken och den muntva sâng som tillhörer visan. Denna sista, bestämd ait âtfölja dansen, uppväker atltid begrppet om denna glättighetens syster och följeslagerska, och sâledes kan hon pâ eett visst sätt mâla den munterhet som sả lite tillhör den saune tonkonstnärens pensel. Men den egentliga musiken skiddran aldrig gladjen och lugnet mer än till bälften, eller visar icke nágon skymt deraf, emedan den dâ blir kall och följaktligen uttryokslös. Demna verkan har länge varit erkänd, men man hade ännu icke funnit orsaken dertill.

Se der hvarföre endast känslofulla själar kunna finшa nöje i den sanna musiken, âtminstone đÂ den är utan alla frümmande föres mâl soin skänka den nâgra lânado behag. Kal+ la och kănslelösa hjertan, sam cendast glädja sig ât löjet, som endast röra's af det mtintra, máste icke allenast med den, största likgiltighet höra det mest patetiska musikaliska styoke, Htan detta måste till och med vikcka obehagliga känslor; de máste hafva: Qvadriller. Man skulle till och med kumna süga, att dot fordras em

## 155

viss renhet i själen för att känna alla behagen at den himmelska konst hyarom vi tald. Allt hvad som hedröfvar, allt hvad som väcker sorgliga begrepp, allt hvad somástadkommer starka böjelser, tvingar själen naturligtvis att draga sig inom sig sjelf, att betrakta, att döma sig; ooh derföre äro de olycklige nästan alltid nödsakade att lefya inom sig sjelfya. Den som endast med möda nthärdar âsynen af sitt eget hjerta, flyr allt hvad som tvingar honom att granska det, allt hvad som föreställer dess bild. Ent dast den dygdige kan sáledes känna, utan oro, de öma rörelser som den verkliga musiken âstadkommer, han ensam kan njuta alla de känslor den väcker. Dygdens fiende bör icke söka annat än stojande munterhet.

Menniskans vanliga tillstând är icke att njuta en ren och oblandad sällhet: hou har aldrig mer än under korrta stunder smakat denna glädje, som icke störes af det minsta bekymmer. Utsöken den som synes bestämd till den oforänderligaste sälliet: antagen att han länge varit fri frân allt fysiskt Lidande: smärtan har icke lâtit honom kämıa sina grymma anfall; ingen olycka nedtrycker honom, intet begär synes plảga honem; han äger allt hvad han kan eftersträliva; bekymren hafva aldrig omgifvit honom med sin mörka slöja: hvan finnes denna menniska? - Jag vill likväl föreställa mig all hon finnes; och vi skola se hitru hennes glädje försvinner, likt en af dessa hastiga blixtrar som framblänka under den varma ârstidens nätter, Förmágan att tänka, den-
na sublima gåfva, som vi hafva fâtt af natusens upphofsman, upphofvet till våra verklige nöjen, men tillika den egentliga kallan till alla vâra bekymmer, skall snart störa denna oblandade sällhet, hvari vi anse henne fördjupacd Hennes själ, som det närvarande ögonblicket a r allt för inskränkt och allt för flycktigt att kunna sysselsätta, upphör icke att vara i verksamhet, den páminner henne hvad hon har varit, den söker at gissa hvad hon skall blifva: fruktan att förlora de föremál hon äger framträder; bilden af de olyckor hon lidit bedröfvar henne; allt âterkallar det förflutna, de föremál som icke äro mer; allt málar i framitiden andra föremál som skola sätta hinder för hennes sällhet och hennes lugna njutningar. Den lyckligaste menniska undslipper ieke alla dessa förskräckelser, utan att försänkas i en hemlig melankoli: hon kan icke slita sig ifrân en dold bedröfvelse som fördunklar alla dess nöjen. All den sällhet hvartill naturen ämnat oss är sâledes endast detta melankoliska tillstând, der helá våt lidande i sanning bestâr i tankarne, men derföre icke är mindre verkligt: lyckligt ännu att det endast uppkommer af denna samma inbillning, som kan göra det lättare genom de leende drömmar, genom de fâfanga men angenäma minnen, genom de flycktiga men smickrande förhoppningar hvarmed hon pryder det. Och detta är likväl en sällhet hvartill endast nágra ntvalda varelser kunna hinna, under det att största antalet, tärdt af frätande bekymmer och grymma sorger, dignar under smärtans

## 137

jernspira; och icke har annan tröst än att betrakta tiden, som med en ryslig hand pekar pâ de framfarna olyckorna, och de kanske otaliga som âterstá.
$\hat{A}$ andra sidan, hvad är det som gör intrycken djupa? hvad är det som länge bibehâller dem, eller, hvilket är det samma, som gör att hogkomsten deraf är liflig och ofta törnyas? Det är likheten i dessa intryek med de rörelser man oflast känt. Mânne icke alla ting som likna hvarandra stâ i en viss förbindelse, sâ att det ena nödvändigt âterkallar det andra? Genom en foljd af denna likhet bör man ieke allenast lätt ölvergá vilian den ena känslan till den andra; men $d \neg n$ ena känslan föreställer verkeligen en del af en annan: den inncfattar hrad som är gemensamt hos bâda. Denna andra känsla verkar sâledes icke endast derigenom att den förnyas, den verkar äfven genom sin förbindelse med den första. Men i den mân som man oftare föreställer sig ett föremâl, blir spáret deraf djupare; de drag som skildra det blifva starkare tekhade; bilden deraf blir lifligare, de intryck det âstadkommer utplânas lângsammare. Man kan sâledes lätt finna, att ju mer en känsla stâr $\mathbf{i}$ förbindelse med en mängd af dem vi vanligen hysa, det vill säga, ju mer hon liknar de sinnesrörelser som oftast äro rådande hos oss, desto mer ar den varaktig och stark.

Men hvilken är den konst hvars intryck hafva mera likhet med det tillstând hvari menskan vanligen befinner sig, nästan allid oroad
af bekymmer och under sin största sällhet icke i stảnd att undvika melankoliens flägt? hvilken är den konst som nier öfverènsstảmmer med detta tillstánd än musiken, hvilken, uppkommen under smärtan, har likasom endast sammansatt sitt spräk af passionernas utrop och uttrycken af en nästan alltid melankolisk känsla; som mấlar de sorgliga belăgenheternas förhâllande, som âtminstone har en stämpel af tankfulthet, som ofta icke framställer annat än en tafla of olyckan eller förtviflan, och som äfven dả den pả lângt hâll visar oss bilden af liufva böjelser, af öna känslor, af lyckliga belägenheter, endast visar oss dem genom en skuggande slöja, som aldrig kan helt och bâllet borttagas?

Kanske skall man frâga mig huru jag med sâ mörka färgor kan mảla denna hänryckande och himmelska konst, denna mäktiga trollkraft, som verkar med sâ mycken styrka pá känslofulla själar, utprässar sâ Jjufya târar, genom en hemlig fökjusning tvingar olyckan att hvila, ingiuter i vâra bröst ett ljuft Jugn, tystar inbillningens stormar, stillar do vâldsamma passioner som skaka oss, sätter oss likasom utom oss sjellia, bemäktigar sig hela vât varelse, och tillâter endast angenäma kảnslor att der blifva rấdande? Ack! det ir just dess sorgliga karakter som utgör hela dess behag; gladare skulle den mindre hänföra oss Det är emedan yi hafva varit, äro, eller skola blifva mer eller mindre olyckliga, som vi älska att betrakta en tafla fraustâllande menskliga eländet. Dá denna konst förleder, är den en van, olycklig som vis

## 159

hvilken vi söka för att tröstas; vi igenkänna honom genast och det ljufvaste sympati förenar oss: i hvad tillstând vi äro, ehvad olyckor vi hafva lidit, tyckes han säga till oss: Afoen jag har känt henne, äfven jag bär sorgliga är efter de sár hon gifvit. Vi flyga till honom, vâra olyckor äro för honom icke främmande; han förstâr oss; han skall skänka oss tröst.

Ett tillstånd af plâga är vârt vanliga tillstând; ehura ringa man anser den man känner, äro sâledes alla de nöjen vi smaka förbundne med känslor som icke äro alldeles utan en skugga af bedröfvelse: allt hvad som uppväcker det1a slags reverier förnyar således vâra nöjen, kantske. lilligare än en ren bild af sällheten. Denna bild skulle endast tekna ett ögonblicks lycksalighet, hvaremot taflan af en belägenhet som Hir mindre fri för bekymmer och plâgor, erinvar oss nästan om alla do lyckliga ögonblickl som varit oss tillâtne alt smaka. Det nöje vi kănna dá vi se konsten härma naturen, äf icke det dessutom lifligare när man framställer de sorgliga ämnen, som nästan dagligen förefalla, med hrilka vi äco sà förtroliga, och om lovilka vì sả lâtt kunna döma, än dâ man erinrar oss om de lyckliga ögonblick, som äro så främmande för vâra hjertan, och hvilka vi máste hafva sâ svart att igenkänna.
$\hat{A}$ en annan sida aro de olyckor hivilkas bild man pâ detta sätt uppdrager, icke amnat ân illusioner, som endast ăro skapade för vâra njutningar; de upphöra med sista tonen af den röst som förkjusar oss, och âterbegynna icke

## 146

innan den a nyolâter oss höra sin klagan. Vi veta det; vi säga oss det i samma ögonbliok zom en olycklig mor utpråssar vâra târar; allt det plâgsamma i lidandet försvinner dâ, och det âterstâr ingenting mev än nöjet att hâfva funnit oss känslofulla vid vâra likars olyckor, att hafva njutit medlidandets och ömhetens rörelser. Vi älska att kunna föreställa oss olyckorna sâsom suart öfvergaiende. Derigenom att vi se diktade missöden slutas när vi behaga och dả vi börja att finna dem bittra, förvärfva vi förmágan att skapa den angenämaste och nyttigaste af aila drömbilder. Vi vâga tänka att de verkliga olyckorna kunna blifva likasâ flycktiga soni de vảr inbillning frambragt: sâ mycket ledas vi af en hemlig drift till allt hvad som kan styrka och trösta vârt hjerta! Vi vâga tro att de missöden som kommit emot vår vilja skola försvinna likt dem som endast visat sig pả vår befallning, sá snart deras tyngd börjar blifva odräglig. Hoppet och âtrân till en bättre lott sträcka demna ljufva förvillelse öfver allt hvad som omgifver oss; de utgjuta den likasom en helande balsam öfver de sår hvilka tiderna icke upphöra att gifva, dâ de föra alla slags menskliga eländen med sig: vi lâta förleda oss; och under en sả ljuf villfarelse, hvilken erkänsla hafva vi icke för den konst hvaraf förvillelsen väcktes, och som tillika kan underhâlla den.
(Fortsättning e. a.g.)

## 141

## Supplik till Allmänheten.

I fullt förtroende pá den aktningsvärda publikens kärlek t́ll rättvisan; ehuru, om jag skall vara uppriglig, sielfva dess rättvisa icke förtjenar nâgot utmärkt förtroende _ nalkas jag förolampade till eder domstol och ropar pâ upprättelse.

Ni kan sâ mycket mindre neka mig den, som ni sjelf pâ en gâng ảr bâde svatande och högsta instantion, ni lärer sâ myckot säkrare neddela mig den, som ni aldrig ar van att gifva mig nágot, utan snarare att lâ af mig. Jag ber icke heller underdânigt om upprättelse, jag fordrar den i medvetande of min rätt, som jag hittills icke fâtt âtnjuta. Ni käpnar öfver detta sätt att installa sig för en Domstol; ni är nyfiken att veta hvem jag är och hvad jag egentligen vill; ni ser pá mig med förundran ja, ni ser pá mig, ty jag är _r Papperet.

Ja, Papperet som är sâ mäktigt, som hav sâ mycket inflytande, som visar sig under sư mânga former : efterlängtadt som Billet doux, grannt som fruntimmers almnacka, respektabelt som Lexikon, förfärligt som Recept, rysligt som Rättegângshandling, sömngifvande som Postilla, det allt beherrskande Papperet reklamerar sina rättigheter.

Jag räknar min âlder från de afliggsnaste tider. Egypten, som varit vaggan för all mengklig kultur, har äfen gifvit mig namn. Men till och med i $\min$ nuvarande fullkomlighet har

## 142

jag redan flera hundrade år varit känd i Norden, i detta Norden som man nu, i sá mânga afseenden, skulle kunna säga nästan icke bestâ af annat än papper.

Arhundraden har jag sâledes redan giort mensklighetens lycka, och ännu har intet altare ât, mig blifvit upprest, ingen minnesvârd nämner min uppfinnare, ingen tideräkning börjar frân min uppkomst. Hvarken i bunden eller obunden stil har nâgon fätt det infallet att upphöja mina förtjenster, som likväl äro så stora! Jag är det medel hvarigenom Advokaterne rikta sig och ruinera andra, jag är den organ hvarigenom Fältherrar uppmuntra sina härar med prunkande ord, att sönderhugga hvarandra; och ăr det icke ändtligen genom nig som alla Författare sâ lätt flyga till odödligheten? $\frac{\mathrm{In}}{}$ gen Iliad, upprepad från slagte till slagte fordras mer för att ingá i minnets tempel, endast en öm Sonnet pả Velin-papper, och man är odödlig, ligger än pá ett fruntirsmer toilett, än i hökarboden, och förvaras, om ock şá oläst, likvall evigt i bibliotekerna.

Hyad yar verlden för atn jag uppkom ett verkligt kaos, bestáende af blotta traditio ner, en papperslösverld, sáledes en verld utan Avisor, Journaler, Kalendrar, Brochurer och Proklamationer; således en verld utan kannstöpare utan finans-förbättrare, utan recensenter, utan snillen - rysliga tanka!

Man yåge icke att förebrâ mig min ring härkomst. Min familj är sá gammal som menniskoslägtet, och sâ länge menniskor lefra isam-

## 143

hâlle skall det svárligen fela mig anor; och betänk dessutom min högtärade publik! att ni sjelf uppkommit af jord; vi aro sâledes lika goda i detta hänseende, ehuru många ibland eder kunna vara uppblâste deraf att de hafva bevis på sitt företräde, icke pâ papper, utan pâ kalfskinn.

Skalder, Skulptörer, Malare, Musikanter, och J alla som dricken ur den kastaliska källan, och J alla som hören till de berömmandes skrá - fram! - Förevigen mig och derigenom afven eder sjelfva, i skrift, sten och sâng! Skrifven, huggen, mâten oel sjungen mitt lof. Och om berömmet icke uppeldar er, om edert jordiska ännu öfverväger det himlaburıa, on vanlig döllig hunger hämmar edert sträivande till odödligheten: - sâ mâtten J till min Apoteos upplikuas of ten häga tankan all jag ifven kan
 anamit la pappeer.

## 

Wrad mennistarma erro olycklige Enappt
造 Proralla
 lemfighet, sel some yivpptactar ntan alit weta det.
 myclet mer lea litraster, som alla hationex dit

 hetear med let mainy 退 att let gransat till det

## 144

lâga, men afstândet emellan det sublima och det osammanhängande är omätlig.

Menniskor som hafva litet att göra prata mycket. Ju mindre man tänker ju mer talar man: derföre tala ocksâ fruntimren mer än karlar; $i$ anscende till $\sin$ syslolösshet hafva de mindre att tiinka pâ. En nation der fruntimmerna gilva tonen är alltid pratsam.

## $T E A T E R$.

De tvenue nya Pjeser, som iâr blifvit gifne (mom Föreningen), halva icke giort utmärkt lycka, och man kan ické heller säga att de förtjenat större bifall än de vunnit. Den höge Rivalen, Komedi af Alexander Duval, röjer visserligen en Författare af talang; men den är, som de flesta historiska Komedier, ganska kall Romeo och Juliette är ett misslyckadt försök att i en Operett frainställa dom händelse som Bandello beskrifvit i en af sina vackraste Noveller, och som tjenat. Shakespear till ämne för en skön tragedi. Man skulle göra deu Franske Författaren mycken oratt om man sade att han sökt initera Shakespear, kanske han icke ens haft nảgot begrepp oin denne sednares Julia. Musiken, af Stcibelt, lärer vara dimne hompositörs enda försök i den dramatiska genren, och det har ioke ökat deu ära han vunnit genom sina kompositioner för klaver; ty afven detta är endast klaver-musik.

## STOCKHOLM,

Elimens och Granbergs Tryckeri, 1 \&i5:


## JOURNAL

for
KONSTER, MODER och SEDER.

$$
\mathrm{N}: 10 .
$$

STOCKHOLM,
Eimíns och Granberge Tayckeri 1815 , vid Köpriaugotan.

## JOUR NAL

## för

## Konster, Moder och Seder.

Den 22 Mars 1815.

## Laurasbtommor. <br> (Lftex Guldberg)

 $\mathrm{K}_{\text {om Lava }}$ Lava cmot den blomistergird, Som, frin i dag, din egendom skall blifva; Men göm, mitt barn! i hjertats säkra vîrd, De laror dina blommor skola gifva,Se der en Solros hälsar dig, min vân! Med renadt gold dess tinning synes skryta; Och måun en dristig storm djerfs nalkas den Att lennes stolta topp fion stammen bryta? Mot öster hon vid dagens uppgång ler, Mot söder vänd ati dess middags timma, Och nâr ej solens syns på fästet mer Hon slafviskt skidar vosterns sista strimme. Likgiltig vandrar mannen kring dess rot

Ej sjelfva barn et till dess möte hastar, Och ingen stödja vill dess brutna fot Nar ilningen till jorden kastar;
S\& ve den flicka, kjust af narrars tal, Hvars sjal ej sanningen formsr att himna! Som glömmer kärnan, väf fande dess skal, Och ödmjukt hyllar modernas Gudima! Från gäck till gäck hon fäljer hyirfvelns ström Och af en yngre tvingas snart wr ringen! D̊ vaknar hon förskräckt ntur sin diöm, Och trånar fafängt, eftersökt af ingen.

Kom Laura, här står Lilja an, bhd och skön Pa orôd stängel, att din hylhing vinia! I glans och hvithet taflande med snön Hon hälsas billigt blomsternas furstima. Men svept i moln om regnet närmar sig, Och hennes kalk af skurens droppar quälves, D\& sjunker Liljan hoptryckt ned för dig, Och dess förlust begråter du förgäfyes. S\& blomstrar ookulden, för alla kär, Inom sin trånga krets af dygden vaktad; Men vid en flägt af brottsliga begär Hon dignar ned, besmittad oeh föraktad.

Gå ej förbi, min Laura! Ivvad dun ser! Här intet flygtigt skönt. för ogat blănker; Men luta dig likval med aktning ner Emot den Fäxt som denna blomma skanker! När, sänkt i hafvets skb̈tc, Himlens sol Bland vesterns skyar bryter sina strilar DI. gläder dig en omärkt Nattviol Hivars yta ej med granna fargor prhlar;

## 147

5, nöjd med godas aktuing oelh sin dygd, Den blygsamme af tran tundllyr glansen, Och găckaren skall sielf, med erkänù blygd, Omsider kring hans tiuning flita krausen.

Här blontsrar, barn, en huld Förgatt-mig-ei, Men vzrrda den med systertiga hàndert Hon icke trifs ps̊ öpna filtet, nej,
Hon frodes blott vid moderbackens stränder: Fist henne ej som prydnd pi din barm! Här mà du ensam hennes shönhet muta, Men brytes hon, si skada suart med harm Hur hennes visua blad mot jorden luta. Sh skapar käreken ett paradis,
I sjelfiva hyddans hem, för man belh quiana;
Men om den ställes fram att vinua pris
Dess gladje blott beundras att försvinua.
Vist ming gen gîng skall hir i gräses gömd,
Resedan dofta i min Lauras möte;
Hon ej för konst och färgor är bevömd, Men Edens rallukt bor $i$ hemnes sköte. Här skall du pimint bli att haslig dygd E) genom gitter efter bifall fikar, Att hem som vinner den, i skuggans skygd, Med ödets vidrighet sig lätt förlikar.

Här ser du Rosen sto i festlig prakt, Hon rundt om sig en ljuflig singa breder, Och alla ögon, med en lika makt, På sina spädă purpur-kuoppar leder. Men icke blott i sommarns ljufva dar Skall du of hennes allmakt glädjen smaka; Om sjelfiva vintren, sen hou visnat har,
De gömda bladen fägne barn och maka;

## 148

De aterkalla kanske mången gång
En lycklig sommarstund, som hastigt ilat, Da de vid dagens slut, vid lek och sỉng, I rosens skugga skämtat eller livilat.
Så blomstrar glädjen, Laura! evigt skön,
Och der du ser đēss rosen-hjessa höjas
Der skola alla aldrar, alla kön, I festlig dans, församlas och fordröjes;
Men njut den sparsamt, skänk ej it din vác
Den fröjd du bör at sldarens dagar spara,
Di skall du sjèf, i dina sena âr,
Med ungdoms minnen glädjens krans forvara,
Här vinkar Evighetons-blomma dig. Lik samning, den till lofsi̊ng ingen wäckee,
Men när den Vise stundom närınar sig Mot den välsiguande sin hand han sträcker, Frăn henne ej behagen skola fly. M\& sekler väntas, komma ock förgätas, Beständigt lika skön och lika ny Skall hon i dotter-dotterns brudkrans flatab. Så vänskap fơr den ädle blomstra skall, Ât bannet skygd i broderns sköte gifva, Välsigna dcm, som män, i mödaus kall, Och ledare till bättre verldar blifvat

Se sorgsen, joute den, Cypressen stâr, Hivars blomma vänskap efter döden skänkes. Om du, förtjent att saknas, hädan gast, Han ocks? vid diu guift med tsrar stankes, När jorden gömmer stoftet som den gaf, När dig ej neer en faders röst kan hinma, Ds planta tyst en telning pà den graf Der ocksi du oin gang skall Ivila finna!

Ja, planta luvarje of en telning hir., Och se till slut en luad sin-skugga sprida Dit du skall fly mot stormiga begär, Der da skall finna tröst och kraft att lida, Och vänta der, af tifvets bördor trött, Att lifvets vinter flyr vid vi̊reus möte! Da dör ej, Laura! d\&, du shmmar sölt! Du vaknar snart ati en faders sköle.

## $A Z A K I A$.

Kanadisk Historia.
Kanadas äldre invânare voro hvad man i allmänhet kallar Vildar. De första Fransmän, som försökte att civilisera dem, blefvo ihjälslagne. Det var endast genom väckandet af nya behof, som man lyckades att göra dem mindre grymma. Bränvin och tobak uträttade mer i detta afseende än man vunnit genom vapen och missionärer. Kanadierna, öfvervundne genom dessa retelser, förlorade snart sin naturliga vildhet, och infunno sig sedan med trygghet i samma skogar som Europeerna.

Kanadiska fruntimern äro sköna, och de hafva icke konsten att tacka för nảgot af sin skönhet; deras karaktex är mild, deras lynne glättigt, de hafva intagande seder och isynnerhet en stark böjeise för kärlek. Sederna ; detta land tillâta flickora att utan fruktan och förbehâll öfverlemna sig ât denna passion; men det är icke samma förhâllande med dem som äro gifta; dessa tillhöra helt och hállet sina
maker, och hyad som väl förtjenar att anmât kas är, att de aldrig fela mot denna skyldighet hvilken de anse sâsom helig,

En af dessa hjeltinnor, som var född blan Huronerna, befann sig en gâng i en sko icke lângt ifrân sin boning; hon blef öfver raskad af en Fransk soldat, som icke bekym rade sig om huruvida hon var gift eller ej och minst farn sig hágad att respektera en vilt mans rättigheter. Hustruns rop, under det ho försvarade sig, förde dit en Baroa Castainville som var officer vid de iKanada liggande trop par. För honom var det icke svåt att allägsn soldaten. Den unga Kanadiskan, till hyars bistảnd han kommit i sâ läglig tid, var begảfva med oemotstândliga behag; han fann snart at soldatens brott var ursäktligt, och han var sjell frestad att fordra belöningen för den tjenst hat gjort henne; han uppförde sig dervid med met artighet än soldaten, men lyckades derföre ick battre, "Den vän, som alltid är närvarande fö: mina ögon hindrar mig att se dig," sade den Huronska quinnan. Det ä denna maxim, som kan vara Huronsk, men derföre icke är vild, Ivarigenom dessa quinnor ata trogna mot sina skyldigheter. Castainville, som val kände Huronernas språk och seder, forlorade allt hopp, och med sansningen âterkom fifven det ädelmod som styrt hans forsta handling, Hanledsagade den sköna hustriun arida kill hennes boning och fick alla bevis of hennes erkänsla, undantagande dem han mest önskade.

Nâgon tid derelter blef Castainville tvun:

## 151

gen att duellerà med en af sina kamrater, och dödade honom. Denne officer var brorsson till Guvernören öfver Kolonien, en hämdgirig och oförsonlig menuiska. Det âterstod sâtedes intet annat parti för Castainville än alt yymma. Man förmodade alt han hade begifvit sig till Engelsmännerna iNew-York, hvilket syntes nog sannolikt; men han, som var öfvertygad att i $\sin$ olycka finna en säkrare fristad bland Hu ronerna, hade gifvit dem företrädet. Begäret att âterse Azakia (sâ hette den unga vilda quinnan som han försvarat) styrde hans steg. Azakia igenkände strax sin befriare, och ingenting kunde jemföras med hennes glädje. Ouabi, hennes man, som hon upprigtigt berättat sin händelse, utan att förtiga det motstánd hon varit tvungen att göra Castainville sjelf, tog emot honom med godhet, och sedan han blifvit underrätad om det som förmátt honom till demna resa, sade han: "Lofvad vare den store Anden, som har fört dig hit?" Sedan lade han handen pá sitt bröst: "Denna kropp skall tjena dig till "sköld, och denna yxa skall döda eller jaga "pá flyckten hyar och en som skulle vara din "Fiende. Min hydda skall vara din, du skall se "dagens glänsande stjerna, $i$ en längd af tider, "upplysa dessa skogar och âter öfvergifva dem, "utan att känna nagot behof, och utan orsak ©att frukta nágot ondt.

Castainville förktarade sin önskan att föra alldeles samma lefnadssätt som de, att deltaga i deras arbeten och deras faror i krigen, att ratta sig efter deras seder; med ett ord, aft
blifva en Huron. Detta förslag fägnade Ouabi obeskriflligen. Han var detta folks högsta förman, hans tjenster hade giort honom berältigad till denna ära. Han hade andra höfdingar under sig; och erböd en sâdan värdighet ât Castainville, som icko ville emottrga annan plats än en vanlig krigsmans.

Huronerna förde denna tiden krig emot Irokeserna, och Castainville begärde att vara med pả den expedition som gijordes emot dem. Han slogs som en verkelig Huron, och blef farligt sârad. Man bar honom, pâ ett slags hängbâr, till Ouabis hydda. Dâ Azakia fick se honom var hon nära att digna af försräekelse; men i stallet att öfererlempa sig ât en onyttig klagan, använde hon sin yttersta omsong att sköta honom; och ehuru hon hade flera underhafvande litade hon endast pâ sig sjelf, vid tillagandet af det som kunde hjelpa hennes befriare. Hennes verksamhet var lika' sâ stor som hennes oro,

Denna uppmärksamhet förnyade Castainvilles förhoppningar: och hans begär áterkommo med hans krafter. Emedtertid blef han alltid hejdad genom Ouabis förtjenster. Kunde han genom en sâ stor otacksamhet beevara sî mycket ädehnod? Den goda Outabi är en Filde, sade han stundom till sig sjelf, kanske är han icke sả grannlaga som männerna i Europa. Denna fatska löreväuning gaf honom ny dristighet, han förnyade siná försök, och fanı sanıma motstând. - Sansa dig, Celario (detta yar hans nya Huronska namn), sansa sig, sade Azakia. Det ax
jag brutit med Ouabi är ännu icke förvandladt till aska; han äger ännu den ena delen deraf och jag äger den andra, sâ länge detta finnes fillhör jag honom; jag kan icke tillhöra dig; dessa ord, uttalte med standaktighet, förkrossade Castainville.

Han vâgade icke mer visa sin kärlek, och föll i en djup melankoli. Azakia blef orolig deröfver. Hvad kan jag göra för dig? sade hon, jag kan. icke blifva din maka sá länge jag är Ouabis, och jag kan icke skijja mig frân Oubi utan att förorsaka honom en lika bedröfvelset som du känner; svara mig, han har förtjent det? - Nej, ropade Celario, - Nej, han förtjenar att hafva företrädet, men jag mâste öfvergifva denna boning. Endast derigenom att jag undviker att se Azakí, kan jag undvika att vara otacksum mot Ouabi.

Dessa ord uppfyllde den unga Hurònskan med förskräckelse, henmes târar runno ymnigt, och hon bemödade, sig icke att dölja dem. Otacksamme Celario, ropade hon suckande, och tryckande hans händer i sina. Ja, olacksam ar du, som vill öfvergifva dem för hvilka du är kärare än dagens lysande stjerna. Ivad hafva vi giort dig att du sấ vill lemua oss? Saknar du fágonting som är i vâr makt att förskaffa dig? Ser du mig icke bestandigt vid dim sida, lik en slafvinna, som lyder yid minsta tecken? vill du sâledes att Azakia skall dö af sorg? Du kan icke ölvergifva henne utan att berofva henne sin själ; den tillhör dig likesam hennes kropp till lör Quabi. Castainville ämnade svara, men

Ouabis hastiga hemkoms̄t hindrade honom. Einedlertid fortlor Azakia att grâta oaktadt hennes man vartillstades: Min vän, sade hon till honom, du ser Celario, du kan tala med honom och höra honom, men snart skall han fly oss för att söka sig andra vänner; andra vänuer, ropade Ouabi, nảstan lika sâ orolig som Azakia ; óch hivad är det dâ som rycker dig ur yâra armar, har du lidit nâgon förlust? har nâgon förolämpat dig? Du känner huru lângt min makt sträcker sig här: Jag svär, vid den store Anden, att du skall blifva hämnad. Dessa frâgor gjorde Castainville brydd, han hade ingenting att beklaga sig öfver, och verkeliga orsaken till hans aflägsnande borde Ouabi icke veta; han pâfamn nâgra förevanningar hvilka man bestridde, och snart taltes icke mer om nágon resa.

Lât oss tala om annat, sade Ouabi, jag ger i dag den variliga festen ât vâra krigare, och i morgon marscherar jag med dem emot Irokeserna; tag del i vâra nöjen, min kâra Celario; Jag vill ochsả taga del i edra faror, âtertog Castainville uled liflighet, jag följer er pâ derna expedition. Din styrka skulle svika dig, âterlog Huroneras höfding, vi känna ditt mod, samla krafter, haf omsorg om denna hydda, jag anförtror den ât dig. Förgäfves ville Castainville invända nâgot. Höfdingarna kommo, festen började, och vid nästa dags gryfing aftâgade de. Celario blef allena, och mer an förut blottställd för Azakias behag.

Denna unga qvinna älskade sin befriare Hon fattade ett beslut, som dir föga vanligt:
att skaffa sig en medalskarinna, som var 18 år, likasâ skön som förstândig, och som, enligt de vilda folkslagens bruk i norra Amerika, kunde utar hinder öfverlemna sig åt kärleken. Castainville, uppmuntrad af Azakia, hade âtskilliga santal med Zizma, sâ hette den unga flickan, och fann, inom fã dagar, att hon skulle vara mindra grym än hennes vän. Ingenting kunde emedlertid forminska hans böjelse för Azakia; men en händelse, som hade bordt förena dem, var nära att för alltid skilja dem ât.

Man fick veta aft Huronerua blifit slagna, och atl Ouabi fallit i Irokesemas händer. Denna nyhet bedröivade Castainville; han sysselsatte sig endast med sin addelmodige väns förlust och Azakias sorg.

Ett vidskeppligt bruk, som frân urminnes tider bibehållit sig bland detta folk, fordrade att om en enka, inom 40 dagar efter sin mans đöd, sâg ock talade med honoin i tvâ drömmar, trodde hon att han âterkornmit frân s)alarnas land, och ingenting kunde afhalla heme att följa henom. Azakia hade beslutit att förena sig med sin man, så framt han genom en dubbel dröm kallade henne. Hon sörjde uppriktigt Ouabi, och den äran att rätla sig efter ett bruk, som frân urâldriga tider varit antagit bland Huronerna, smickrade henne mer àn hemes böjelse för Castainville. Det är svârt att beskrifva denne sednares oro; hvar natt trodde han herne plagas af de förskräckligaste drömmar, hvar morgon nalkades haun henne bäfvande. Ändtligen ofverraskade
han henne en dag under det hon tillredde en dödande dryck; du ser, min kära Celario, sade hon, du ser att jag bereder mig till den lânga resa som Ouabi har befallt mig företaga. O Himmel! utropade Castainville, afbrytande henne, kan du tro pâ bedrägliga drömmar; _ håll Celario, du irrar dig. Jag sâg Ouabi förledne natt, han tog mig vid handen och befallte att jag skulle följa honom; min kropps tyngd hindrade mig derfrán. Ouabi for sin väg bedröfvad, jag ropade honom tillbaka, men i stället för svar sträckte han armarna emot mig och försvann. Jag bör lyda honom; jag beklagar dittöde, min kära Celario, men jag bör följa min makas röst, som kallar mig frán själarnas boning. - -

Detta tal var ett âskslag för Castainville; allt det starkaste och mest rörande, som han kunde säga, var otillräckligt att bryta hennes föresats; hon gret med honom, men hon envisades att vilja dö. Det enda han kunde erhâlla var, att hon skulle vänla âtminstone till dess hon fick fullkomlig visshet om Ouabis död. Castainville beslöt att förskaffa sig upplysning derom sâ suart möjligt var.

Gemenligen göra Irokeserna inga egentliga fângar: alla som falla i deras händer blifva antingen dödade eller tvingade till slafvar. Azakia visste att Ouabi skulle föredraga döden.

Castainville upplifyade Huronernas mod, fores $\log$ dem en ny expedition, och blef vald till anforare; han hade redan gifyit prof af sino talanger och sitt mod. Llan aftagade med

## 157

sin tropp, men icke innan han forrut erhallit den försäkran, att Azakia, ehvad drömmar hon ocksá hade, skulle afbida hans áterkomst innan hon gick till Ouabi. Denna nya expedition hade all möjlig framgâng. Irokeserna, som icke trodde att Furonerna anmu haft tillatle att samla tillräckligt folk för att marschera mot dem, blefvo slagna oelı drifna pâ flyckten. Huronerna forföljde dem inda till deras förnämsta by. Hela den vilda grymheten visade sig der. Ca stainville hade svart att sätta gränsor för blodbadet. Han fruktade att Ouabi, i fall han ännu lefde, skulle blifva ett offer för detla raseri, soul sparade livarken quinnor eller barn, cller słafvar. Intagen af denna fruktan lopp han öfverallt och hindrade deras váldsamhet. Snart blef han pá en kulle varse en fânge, hvilken man bundit vid en pâle, omgifven af döds-ansfaller, det vill säga bränbara ämnen, för att steka honom vid sakta eld. Huronernas nye höfding lopp till detta offer, igenkänner sin väil, afskär hans band, omfaninar honom och fö honom med sig.

Oüabi hade hellre vellat förlora sitt lif än sin frihet. Knappt hade hans sâr varit lielade, Hunan man tillböd honom att fâ lefva som slaf; men han hade begärt att dö. Ettögonblick sednare hade hans ädelmodige vän icke kunnat trälsa honom.

Sedan Huronerna hade skingral en del af Irokeserna och gjort de andra till slafvar âtervände de hem. Castainville ville afträda befälet ât Ouabi, men han nekade att emottaga det.

Under vägen berättade den förre det beslưt Izakia hade tagit 2 att dö, i öfvertygelse ath, hennes man hade omkommit och befallt hehne att följa sig. Han berättade ocksả huru mycken möda han haft att formá henne att dröja till hans âterkomst. Det lifliga uttryek han gaf ât sin berättelse pâminte: Ouabi om det som passerat före hans bortresa. Eimed lertid ville han icke lâta sina afsigter röjas.

Azakia, som haft en ny dröm, inbillade sig dâ hon fick se sin man, att deti var hans vâlnad, och att hañ sâ mycket säkrare var död; när hon blifvit öfvertygad om sin villfarelse blef hon utem sig af glädjo att âterfinnat bland de lefvande den, som hon beslutit att uppt söka i själarnas boning. Hon vaven stund utalt rörelse, men snart áterfick hon sin sansning och betygade för sin maka, genom sina smekningar och tárar, huru lycklig hon yar att hafva âterfâtt honom.

Ouabi väntade tills hon blef meta lugns och sade dá. "Celario, du har fralsat mitt lif, du har tvâ gânger rüddat fôr mig min kära Azakia: du har större rätt till heane äa jag; emedan jug sjelf tillhör dig; sá vidà hon icke ensam kan afbörda vár gemensamma skuld, Jag ger dig heane af erkänsla, men jag skulle icke afträdt henne för att rädda mig frân de lâgor hvarmed Irokeserna omgâfvo mig." Det är on möjligt att skildra det intryck som detta tal giorde pá Castainville ; icke att sjelfva saken förvánade honont, han visste att aktenskapsskillnader föreföllo ofta bland vildarne; men

