

STOCKHOLMS STADS BIBLIOTEK

Jidn:
$3=44$


Indstar.
4 anmi hane $L_{t}$

- than milu uiby Soforign


## Sofrosyne.

Ett Blad för Svenska Fruntimmer.
********************

För Âr 1815.


## STOCKHOLM,

Tryckt hos Fr. Cederborgh \& Comp.

# $\mathrm{N}: 01$. <br> <br> Sofrosyne. 

 <br> <br> Sofrosyne.}

## Ett Blad för Svenska Fruntimmer.

w**********kth\#*****:**************************

## Stockholm den 1 Jandart 1815 .



## Företal.

Att utgifva ett Blad, som är egnadt for Fruntimmer allena, har $i$ Sverge aldrig für varit forsokt, och, sả framt man ej vill räkna Mode-Journaler, icke heller i nảgot atinat Land. Ett sâdant foretag skulle ocksả i Frankrike, och flerestades, varit bảde onyttigt och utan framgàng. Fruntimten der gora ansprâk pả lika bildning med karlarne; de sysselsätta sig icke blott med Vitterheten och Litteraturen, utan de studera Vettenskaperina och sjelfva Filosofien; intet ämne ar for dem främmande, intet tro de ofvergá deras fattning; det vore att skymfa dem, att egna en särskilt sikrift ât deras bildning. I Tyskland hafva väi Fruntimmerna icke sá stora ansprâk, men de làsa titôm all jemforelse mera än här, de lása i synnerhet goda och nyttiga böcker, de lära sig sjelfva att tanka, och den undervisning de kunde hämta af ett Tidningsblad, vore för dem öfverflodig. I Sverge ateí är ett sảdant Blad en angelägenhet af första vigt. Vara Fruntiminers uppfostran är i allmänhet mindre vârdad, i hivad utvecklingen af deras forstand betraffur, emedan den mesta

## - $2=$

omsorg användes att odla deras talanger; derjemte hafva de flesta en motvilja for all allvarsammare, och i synnerhet for all vidlöftigare läsning, en motvilja som man i sanning ej äger râtt att forebrâ dem, dả den äfven bland karlarne är sâ allmän. Och sedan Romanerna numera i det nürmaste upphört, hvilka forr utgjorde Fruntimrens favorit-lecture, sả läsa de nâstan ingenting. Nägon torde uppkasta den frảgan, om det dảa à så nödvändigt att de skola läsa, och i sjelfva verket mảste man medgifva, att det är bättre, om de läsa intet, ân om de läsa för mycket, bättre att de äro obildade, än att de äro eller tro sig vara lärda; det forstås, med undantag af de hogst fă, hvilka Naturen gifvit ett snille, som satter dem utom deras kön. Men fruktom ej, att den öfverdrift, som rảder hos Fransyskorna, och äfven hos Tyska Fruntimren till en del, kan taga ofverhand hos văra; man har i det afseendet snarare för litet än für mycket att befara. För ofrigt tror jag, att ingen man, som sjelf är bildad, skall vägra att erkänna, hvilket obeskrifligt behag en finare bildning sprider offer Fruntimmernas hela väsende och deras umgänge, och hvad stor tjusningskraft, lângt större än skönhetens, den ger dem. Och sâ angenäm denria bildning for oss är, sả vigtig och nödvändig är den äfven, till och med i politiskt afseende, det man kanske minst vill tro. Annu torde komma en tid, dả Svenske Män behưfva styrka, mod och trots af alla faror, for att bevara sitt namn och sin frihet i de hảrda strider dern till äfventyrs forestả. Hvem ser ej, att dessa egenskaper bero till en stor del af deras Qvinnor? Vảr forsta uppfostran à ar helt och hâllet deras verk; äfven sedan hafva de pả
vår karakter, vårt tänkesätt och vảrt uppförande, som barn, som ynglingar och män, en inflytelse, hvars beskaffenhet naturligtvis blir likadan som deras bildning. Detta är en sak, som vid ett annat tillfalle skall utforligare behandlas. Emedlertid dà det är af sà mycken vigt, att Fruntimmerna afven hos oss erhảlla en bảde finare och ädlare hildning, men hvilken svârligen kan âstadkommas genom böcker som de ej lasa, sá torde ingenting för detta ändamảl vara tjenligare än eft at dem särskilt egnadt Tidningsblad. Här lemnas sảledes i deras händer elt forsok, det första i denna väg. Utgifvaren hâraf, som ej forr än nu varit itillfälle att utfora en idé, den han sedan lâng tid fattat och ofvertänkt, är viss att hans Blad skall göra gagn; men om det skall göra lycka, blir en annan frảga, som utgảngen mảste besvara. Jag bekänner dock fritt, att om det missiyckas och ej vinner Fruntimmernas bifall, sâ ligger felet allenast hos mig, och att jag företagit mig en sak, den jag icke var vuxen. En Författares forsta ßliggande är, att göra sig läst af dem, for hvilka han skrifver; och den som blir oläst, mả endast anklaga sig sjelf. Denna stränga dom nödgas äfven jag bereda mig pả, och jag är i sanning ej utan farhảga, att den skall drabba mig. Deremot gör jag det forbehâll, icke hos mina Läsarinnor, men hos mera stränga Liäsare, att min idé ej mả dömmas, innan den hunnit blifva utford,

Jag anser icke nüdigt att här uppräkna eller bestämma alla de ämnen, som i detta Blad skola förekomma. Sảdant visar sig snart af sig sjelft. Men hvad jag i förhand forsäkrat, det är, att ingenting skall
blifva upptaget, som ej för Svenska Fruntimmer kan hafva intresse, och att Bladet skall blifva Svenskt, icke blott skrifvet på Svenska.

Hvad sjelfva tilteln angâr, sà bôr jag säga till upplysning for mina Lasärinnơr; att Sofrosyne är ett Grekiskt ord, hvars hela ${ }^{*}$ bètydelse ej kan uttryckas med nâgot motsvatande pả vârt sprảk. Det är en fôrening af alla de särskitta dygder som tillhura en ädel sjail, en vilja som ledes af ett sundt och tillräckligen upplyst forstảnd, som beherrskar sina böjelser och begăr, som âr atterhảllsam, mảttlig, saktmodig, kysk, blygsam $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. Man kunde ofversätta det med Sjalens fullkomlighet eller moralisk skonhet. Jag har trott, att ingen värdigare benämning kunde gifvas ăt en Skrift, som var amnad att bidraga till de Svenska Fruntimrens forädling, oct jag vảgar hysa det hopp, att Sofrosyne skall blifva ett ideal, som alla mina Läsatinz nor skola bemoda sig att uppnả:

## Den Svenska Heloisa.

## En Lärorik Historia*).

Det är en sak, som man ofta hör yrkas, i syn= nerhet af Fruntimmer, att den karl, som forfort en flicka (det förstảs, en som var oskyldig, ty om en annan kan aldrig bli frảga), är förbunden att göra henne till $\sin$ hustru; och nedrig kallas den, som ej upp-
*) Utgifvaren sïger icke, om denna Historia àr sann, ty om han sade det, sỉ̉ skulle mångà ảdâ tvifla derpả., Nu stâr det hvar och en fritt, att anse den för sann eller dikrad, och visst ar, att den ; hög grad àr sannolik.
fyller denna forbindelse. Utan att våga bestrida etf tänkesätt, som är sâ allmänt râdande, vill jağ endast forsoka att visa, huru skadigt det ar till sina foljder for moraliteten i allmänhet, och i synnerhet for quinnokönets ära, Brottslig atr utan tvifvel den forforare, som berofvar en dygdig quinna hemnes yppersta värde; ännu brottsligare, om han gjort det med ofverläggning. Men ocksả, hvilket straff man vill pâlägga honom! att forenas for lifstiden med en person, som han ej uppriktigt alskar, ty dă hade han aldrig forfort henne, ej hogaktar, ty hon air fornedrad, och hvars vanära och blygd han mâste gora till-sin, utan att kunna minska hennes egen! Kan det ges fös en man af heder nảgot grymmare öde? Men en stor olycka är just det, att icke alla karlar känna det vanhedrande i denna förbindelse; en ännu storre olycka, att icke alla fruntimmer forstâ, att deras heder, en gảng forlorad, aldrig genom något giftermảl kan ảterställas; den största af alla olyckor vore den, om allmänna tänkesättet i detta afseende skulle förlora nảgot af $\sin$ stränghet. Hyad måste foljden blifya? en liknödhet för vanäran, som skulle omsider föra till en fullkomlig sedelöshet. Och sedan fruktan for allmänna omdömet, som beklagligen hos mảnga är det enda bandet pả deras dygd, vore ofvervunnen, hvad skulle längre âterhâlla dem? Dả hvarje yngling och flicka kunde tänka: i fall vi försynda oss, och det blir upptäckt, sảär saken snart hjelpt genom ett giftermâl, och ingen har deraf nâgon skam; hur länge tror man de skulle dröja att of verlemna sig at sina änskningar? och hvart skulle ordning och sedlighet taga vägen? Deremot, lâtom oss forutsätta, det vore

## - $6=$

afgjordt, att en förförare aldrig kunde gifta sig med den han forfort, och att i alla fall hennes heder vore forlorad; hur mảngen flicka, som nu missledes af tron pả giftermål, skulle ej härigenom frälsas? hur mảngen yngling, som forst efterât gor sig reda for sina afsigter, skulle ej dả förmảs att göra tidigare betraktelser? Med ett ord man skulle ej mera se dessa för sent kommande giftermâl, som for begge könen z̈ro lika litet hedrande, och som dessutom högst sällan torde blifva lyckliga. Och sedan, huru forolämpande for fruntimren, att deras ära skall bero af karlarnes godtycke! Mâste de icke nòdvändigt finna, att den som söker förfora dem, ảtminstone dả icke ärnar gifta sig med dem, fast han kanske gör det sedan af svaghet? Och när de yrka, att sảdant àr forförarens skyldighet, ser det icke alldeles ut som ett medgifvande, att de äro ej sjelfva nog säkra att kunna bevara sin heder, och derfore vilja skaffa sig en tillflykt eller en undflykt, i händelse de falla? Dernna uttydning är icke $\min$, men mảnga äro som göra den, och visserligen vore det för Fruntimren bättre, om de gjorde sin ära i hvad fall som helst oberoende af karlarne. Men vill ni dả, frâgar man mig, att den olyckliga, som blifvit forförd, skall beröfvas all utsigt och allt hopp, och lemnas hel och hảllen ât förtviflan. Nej, lảngt derifrãn; jag vill tvertom undervisa henne om en tröst som aldrig skall svika, en sällhet, större än den att förenas med sin forförare, ett medel att âtervinna sin zira, som hon ej behöfver tigga af hans nảd. Det ä̃ i sådan afsigt jag vill berätta fäljande intressanta Historia, men utan alla tillsatser och utsmyckningar, sả̉ onkel som den blifvit mig meddelt.

## -

I en liten Stad i Vestergötland, der hvarken à Landshöfding eller Biskopp, men der flera Herrskaper bo, hade för nảgra âr sedan äfven nedsatt sig en Enkefru med $\sin$ enda Dotter. Hennes man hade varit vid OstIndiska Kompaniet, och forvärfvat en ansenlig formogenhet, men kort efter hans död hade största delen deraf genom en af Göteborgs eldsvảdor gảtt förlorad. Allt hyad Enkan dả hade ofrigt, var omkring 12,000 Riksdaler, med hvilka hon ej kunde lefva i Goteborg pả samma sätt som förut, men i en annan Stad temligen hederligt. Hon flyttade derfore till ***. Hennes Dotter, som nu var 14 år gammal, hade blifvit uppfostrad med all möjlig omsorg; man hade icke allenast gifvit henne alla talanger som pryda ett fruntimmer, utan äfven varit mản att bilda hennes forstând och hjerta. Den tiden, dả hon ännu var alfving af 100,000 Riksdaler, hade hon sąledes $i$ alla afseenden kunnat göra ansprâk pả det mest lysande giftermål, ty äfven Naturen hade sörjt för hennes utrustning pá det frikostigaste sätt. Men om skönhet och förtraffliga egenskaper icke göra sả hastig lycka som - penningar, sả hyllas de dock alltid mer, och finna uppriktigare tillbedjare än dessa. Den unga Sofia började i *\% snart blifva bemärkt och utmärkt, hvilket i en stor Stad vill säga mycket, men i en liten ännu mer; och det som var det storsta beviset pả hennes förtjenst, var att hon vann tycke hos alla, bade gamla och unga, bảde fruntimmer och karlar. Hon hade redan bott der i tvenne âr, och hennes kropp ock sjal hade under den tiden blifvit fullkomligt utbildade, dả vid ett Officers-möte, som hölls uti Staden, en ung Officer gjorde pả hennes hjerta det forsta intryck. Han

## $=$

foremade med det fria och något oblyga väsende, sofit gor lycka hos de mesta fruntimmer, en allvarsamhet och en ton af känsla, som blott har framgảng hos nảgra fa. Hans blick var dristig, men icke sjelfsvåldig, hans utseende var behagligt, hans ansigte adelt och manligt. Dessutom ăgde han stora kunskaper, bảde it sitt yrke och i andra âmnen, och ehuru blott nîgra och tjugu ar gammal, hade han redan tjent sig opp till Forste Major. Dả han med sảdana egenskaper och utsigter forenade en add börd och en ej obetydlig formogenhet, kan man latt tänka, att han ej heller saknade högmod. Men hans hogmod var ej af det grof= ya slaget, som visar sig. Tvertom var han iumgänget utomordentligt angenäm, och hans inbilskhet gomde sig sả väl, att alla forundrade sig ofver den anspraksloshet han rojde. Med ett ord, han var just skapt att forfura ett àdelt och känslofullt hjerta. Pả en Bal, som Officerarne gafvo ảt Stadens Fruntimmer, sảg han forsta gângen Sofia. Han hade redan forut hoint henne omtalas och berommas. Men han fann nu, att hennes skonhet och älskvärda egenskaper ufverträffade allt hvad han forestallt sig. Hans hjerta kände en ovanlig rörelse som han naturligtvis pả intet satt bemödade sig att dolja. Sả viss att beliaga, och sả forfaren som han var, kunde han ej heller tvifla om det intryck han skulle gota pà henne. Han sökte derfore alla tillfallen att râka henne, sả länge môtet varade; och lyckades afven att vinna intrade i hennes Mors hus. Men mötet varade icke lănge, och han kunde ej undvika att resa. For forsta gången i sin lefnad tog han ett afsked som gjorde honom oro, och lemnade med saknad en ort, hvarifran han eljest ej nog fort kunnat skilja sig. Men han förvarade Sofias bild i sitt hjerta, och lemnade sin bild outplânligt fästad i hennes.

> (Slutet e. a. g.)

Tyckt hos Fr. Caderborgh.

## N:o 2.

## Sofrosyne.

## Ett Blad för Svenska Fruntimmer.

 STOCKHOLM DELE 7 JANUARI 1815.


## On konsten att vara älskvärd.

Detär icke, att jag hyser den förmätna inbillning, som skulle jag kunna lära denna konst ảt mina Läsarinnor. Jag är fastmer öfvertygad, att mảnga redan innehafva den fullkomligt, att de flesta hafva anlag dertill, och att den for öfrigt aldrig kan läras. Det är en of Naturens hemligheter, en gảfva som hon blott fürlänar åt sina gunstlingar, och, uppriktigt sagdt, äro i allmänhet Svenska Fruntimren äfven i detta, som i flera andra afseenden, bland de bäst lottade. Men de utüfva en konst, hvars grunder de icke känna; de ảstadkomma verkningar, hvars orsaker de ej kunna inse; det är dem ingalunda obekant, att de äro älskvärda, men huru de äro det, veta de icke. Det är detta jag vill söka att för dem forklara; dock ärnar jag icke skrifva nảgon vidlöftig afhandling derofver, livilket icke står i min formảga, ej heller vore enligt med detta Bladets ändamå. Jag vill endast visa, hvaruti det älskvärda hufvudsakligen bestảr, och hoppas att derigenom kunna gifva en vink ảt flera af mina Lăsarinnor, som tilläfventyrs af Naturen fâtt de ovärderligaste anlag, men antirgen misstaga sig om

## $\square 10 \quad-$

sättet att göra dem gällande, eller ock alldeles icke tänka derpả.

Det forsta villkoret för att vara aiskvärd, är ate vara naturlig. A!l tillgjordhet är älskvärdhetens afsyurna fiende; omojligt i nảgot fall kuina de forenas. Jag har sett fruntimmer, som ägt alla egenskaper hvarigenom de bort behaga, men forstort hela verkan deraf genom en affectation bảde i tal och manér, hvilken de ansett oumganglig for den som vill vara alskvärd, och derfore sorgfalligt aktat sig att aflagga. Jag har sett andra, som skiljt sig ânnu langre ifrản naturen, och blifvit derigenom lojliga, till och med odrägliga. $M \in n$ jag tror, att de senare äro fá, och jag hoppas, att de forras antal ej skall okas. Naluren är moder till alla behag. Allt som ej har detta ursprung, eller som urartar derifrân, kan aldrig behaga. Att icke ofvergifva nattiren, att vara oppen och okonstlad; àr sảledes den forsta regel man bor gifva ât de unga personer, som intrảda i verlden, och kunna frestas ait folja den ofta forvanda ton som der rảder. Men det fins afven en annan ytterlighet, som är nâstan lika furdomlig, och bör lika sorgfalligt undvikas. Alt vara okonstlad, âr icke att vara obildad, ännu mindre ohyfsad, eller, som man säger, rätt fram: Om sảdant nå2gon gảng anstảr en man, kan det dock aldrig passa for en quirma. Naturen gör icke allt, den lägger blott en nödvàndig grund, men bildningen måste forädla och fullkornà dess verk. Att vara bildad, är sâledeg det andra villkoret for att vara alskvard. Och denna bildning är icke blott sjalens bildning, utan afven den yttre bildningen iton; manér, uppforande m. m. Denna sistnämnda bildning, sâdan som den nu i den finate
verlden är anfaǧen, gränsar dock sả nära tilli affectation, och kan sả latt bli onaturlig, att det fordras i sanning den säkraste takt för att ej falla i öfyerdrift. Det vore derfore rảdligast for hvar och en, som ejär nog viss pả sig sjelf, att undvika sả mycket som moojligt att efterapa den rảdande tonen, och snarare försoka att antaga en egen ton, som vore mera naturlig. For öfrigt är jag lảngt ifrản att anse den yttre bildningen sảsom nödvändig hos ett Fruntimmer för att behaga. Själens bildning, i forening med ett naturligt behag, äro de förnämsta egenskaper som fordras för att gora henne älskyärd. Men utan tvifvel är det en finare yttre bildning, som sätter kronan pả denna älskvärdhet, likasom en skön versification gor ett snillefoster till ett fullkomligt konstverk. Och det är ingalunda en chimér, att alla of vannämnda egenskaper kunna forenas. Jag har sett flera exempel deraf, och jag tror knappt i nảgot annat Land finnas sả mảnga Fruntimmer, som förena en sả hög grad af naturlighet med den finare bildningen, och foljaktligen äro sả älskvärda, som här.

Men det ảterstảr ännu att nämna, hvad som egentligen utgör det naturliga hehaget, utan livilket ingen älskvärdhet ens är tänkbar. Detta behag mảste yisserligen vara gifvet of Naturen; men att bibehâlla det alltid, beror pả hvar och en sjelf; och är det förloradt, sả är ocksả älskvärdheten borta. De som tro det förnämligast bestả uti skönheten, misstaga sig derfore mycket; ty den som forlorat sköheten, och den som aldrig ägt den, kunna begge ändả vara lika älskvärda. Emedlertid är det onekligt, att den leroppsliga skönheten, sâsom en afbild af sjalens inre skon-
het, är en dyrbar skänk af Naturen, och har en mäktig tjusningskraft. Men att detta endast äger rum, dà den verkligen är sjaiens afbild, och att skonheten hos den, som har en forderfivad sjal, allenast berusar, men icke tjusar, och saknar all kraft, sả snart ruset atr forbi: det är en sanning, som erkännes af hvarje karl, hvilken ej sjelf är allffor djupt sjunken. Att àter sjalens beskaffenhet har inflytelse pả ansigtets bildning, sà att det till ooh med verkligen forändras tillika med sjalen, att de skőnaste dragen oformärkt derutur försvinna i den mản själens forderf tilltager, och att hvarje sjatens ondska forrảdes genom ett drag i ansigtet: det vet hvar och en, som är nảgot skarpsynt och gjort sig den mödan att gifva akt pả menniskor. Betrakta t. ex. ett skönt ansigte; äx den, som det tillhör, af oförvitliga seder, sả skall ni ej kunna upptäcka ett enda drag, som är oblygt; men förhâller det sig tvertom, sá skall ni ofelbart finna der ett drag utaf frackhet, och ni skall alltid se, att detfa drag är mer eller mindre märkbart, allt efter de framsteg som äro gjorda på lastens bana. Betrakta detta andra ansigte; ầ det öppet och rent, sả kan ni tryggt lita derpả; men ser, ni ett tvetydigt drag, sả frukta nâgon falskhet. Betrakta ännu flera; om själen gömmer nàgon elakhet, bàgon högfärd, afundsjuka eller annan ond böjelse, sad kan ni alltid vara sâker, att den röjes genom ett ansigtesdrag. Jag är visst ingen anhängare af Lavaters lära, men jag tror, att Fysiognomiken, byggd, icke pả bestämda reglor, utan på en viss inre oforklarlig känsla, som âskâdningen af ett ansigte inger, kan hafva stort värde för den, som vant sig att vara uppmärksam pả denna känsla. An-

## $13^{\prime} \quad$

sigtet är en spegel, hvaruti man ej alltid ser de rö̈ relser, soin foregà inom sjalen, men helt sakert de bojelser, sinnelag och tänkesâtt, som blifvit med sjalen inforlifyade och der äro oafbrutet herrskande. Derfore är det, som skönheten, sà snart den ej of forenad med en inve skenhet, upphor all vara alskvärd; och derfore är det ocksa tydligt, att den utomordentiga konst att behaga, som en del Fruntimmer fâtt af Naturen, icke beror af nảgon utvertes skonhet, ehuru den ofta torde vara alfoljd deraf.

Men hvaruti bestảr dả detta utomordentliga behag, som utgor alskvärdhetens grundval? Det âr latt att sluta af det foreghiende. Eftersom den fysiska skònheten är blott ett bihang dertill, sà mâste det vasendtliga vara sjalens skönhet, som framlyser uti hvarje anletsdrag, och i synnerhet oskuld, blygsamhet, godhet, dessa fortjusande egenskaper, som sprida ofver hela ansigtet en mildhet och ljufhet, hvars maki if nemotstảndlig. Hivar och en qvinna, som fảt af Naturen sả dyrbara gâfvor, bör derfure bevara dem som en helgedom, i hvad tillstảnd och i hvad forhảllande hon mả komma; ty endast derigenom är hon saker att alltid beliaga, och kan dả med bildningens tillhjelp blifva fullkomligt alskvärd. Men den bildning hon forvärf var pả bekostnad af dessa egenskaper, tjenar blott att gora deras saknarl sº mycket mer uppenbar; ty bildningen kan endast fullkomna naturens verk, icke ersatta det, sedan det är forstordt.

Skall jag våga nämna ànnu ett medel att behaga, som visst icke är hufvudsakligt, men likval mycket hidragande, och af Fruntimmerna längesedan med framgâng forsokt. Skall man ej tadla mig, om jag forsvarar Koketteriet? Jag vet, huru vanryktadt det är, huru förhatligt det blifvit forestaldt, och hur mảnga fordömmelser blifvit afsagda derofver. Men just den klagan man för, bevisar huru förtrollande det måste vara, och hur föga skäl man skulle hafva att bannlysa en lek, som gor bảde fruntimens och karlarnes noje. Jag

## -

tillstå likväl, att jag ej af erfarenhet kan tala deromf och jag tror knappt, att vâra Fruntimmer hafva nảgot begrepp om ett sadant koketteri, som drifves af Fransyskorna och andra. Kanhända är det sâledes blott af oforfarenhet, som jag tror, att det hvarken är farligt eller fordomligt. Men dermed mả vara huru som helst; visst âr i alla fall, att yảra Svenska Fruntimmers koketteri är af sả oskyldig art, och att de i allmänhet äro si litet fallna för att of verdrifva det, att jag snarare ville uppmuntra àn tadla dem. Jag far dock anmärka, till undvikande af missforstand, att ehuru det hos alla är oskyldigt, är det likyall ingalunda behagligt hos alla. Sả snart del bestãr i tillgjorda manér, tal eller blickar, sả snart det stoter det minsta pả affectation, sả gäller alltid derom samma dom, som redan blifvif afsagd ofver all tillgjordhet, nemligen att det är älskvärdhetens dodliga fiende. Men deremot, det naturliga koketteriet, som röjer sig hos hvarje qvinna, sâ framt hon ej är en trabild, och som hyar och en, om än ovetande och ofrivilligt, utöfvar, denna hemliga strid mellan blygsamheren och det djupt inplantade begaret att behaga, detta ljufva fina af Naturen sjelf foreskrifna koketteri, huru fortjusande är det icke! och huru forlàtligt, om det nâgon gảng skulle öfyerskrida mâttan! Hvem äger ocksả rätt att bestämma den gräns, futom hviken det ej mer skulle vara tillattit? och om den skulle bestammas, kunde des blifva nảgon annan än den, der det upphörde att behaga? och bör man dả icke tro, att Qvinnorna, som eljest hafva ett sả säkert omdome i allt hyad som ror deras eget intresse, skola sjelfve förstâ att hejda sig vid denna gräns? Lảtom oss en gảng antaga den regeln, att yara sả stränga som mojligt i frâgan om deras seder och dygd, men deremot mer ofverseende ân vi äro med deras små oskyldiga fel, mer eftergifvande for deras svagheter och infall; tillfredsstallelsen skall, a ömse sidor, deraf blifva storre än hittills. Hvad for ofrigt sjelfva koketr

## $\Rightarrow \quad 15$

teriet angår, så torde en antan gång blifva tillfalle att tala mera derom.

Sedan jag nu saledes visat, hivaruti konsten att vara älskvard väsendtligen bestâr, vill jag endast slutligen tillägga: att det som utmarker ett alsk vardt Fruntimmer i vảrt Land, och âr det säkra protvet pâh hennes älsk vätdhet, àr att hon icke allenast af karlar, utan afven of sitt efet kön, ar omtyckt och sokt; hvaremot man alltid kan taga for afgords, att den, som endast soker eller endast vinner karlarnes tycke, som icke gerna trifs i andra Fruntimmers sallskap, icke med dem kommer ofverens, eller af dem ej ar liden, en saddan àr ocksả icke verkligen älskvard. Jig upprepar annu en gảng, att jag, endast pảstâr denna sats vara gallande i Sverge; jag vet ej, otn dent âfven i andra Lânder kan tillampas, mảhänida i Eigland; men âtminstone i Frankrike tror jag sakert ej den kunde användas; man skulle der formodligen hafva svârt att finna nảgot Fruntimmer, som vore sokt och alskad af sitt eget kön. Detta egna kännemarke pả vảra Svenska Fruntimmers alsk vardhet ar emedlertid for dem sardeles hedrande; det bevisar, att den behaggjuka, den hogfärd, stridighet och afundsjuka, som beherrska de utländska Fruntimren, och afhälla dem ifràn hivarandras bảde umgànge och vänskap, måste vara främmande for största delen af vảra. Ocksỉ vinna de Svenska Frunt timren härigenom den fordelen; att de aro dubbelt älskvärda.


## Om Moderna.

I Tyskland är man nu betănkt pả införandef af ent Nationaldraigt for Fruntimmer. Flera Tyska Furstinnor hafva redan häruti foregâtt med sina exempel, och vid âtskilliga högtídligheter visat sig i urgamla dragter. hämtade, ända frản Riddare-tiderne. Denna idé skall
i synnerhet gjort framsteg i Baden, der Markgrefvint nans och StorHertiginnatis efterdomen funnit en nàstan allmän efterforljd. $\mathrm{P}_{\mathrm{a}}^{\mathrm{a}}$ andra stallen, i synnerhet i Wien, har det deremot alldeles misslyckats och icke en gảng ett forsök kunnat goras. Det är sâledes troligt, att den patriotiska afsigten blir outford, och att de Franska moderna behälla sitt gamla herravalde. Och năr en sảdan sak ej kan verkstallas i Tyskland, och ej i närvarande ogonblick, dă hatet mot Frankrike och allt Fransyskt àr sả brinnande hos alla stảnd, aldrar och kon; have i all verlden skulle den kunna verkställas? I Sverge, der man är lảngt ifrán att hysa nảgot hat hvarken till Frankrike eller till det Fransyska, vore det sảledes lika litet rimligt som mójligt att utrota de Franska moderna. Kon. Gustaf ill ville for mânga âr sedan infora i Sverge en Nationaldrägt bâde for Fruntimmer och Karlar; denna drägt var allvarsam och fullkomligt passande for Nationens lynne och seder; den blef verkligen antagen och nytijades allmant, for en tid; men efter hans dod har den mer och mer kommit ur bruk, och synes nästan blott vid Hofvet. Hos oss lärer sảledes ett dylikt forsök ej mer komma i fräga, och det skulle här, och hvar som helst, alltid blifva fruktlöst. Men derfore synes dock icke böra vara omojligt, att i de Franska modernas' efterhärmande införa nâgon egen smak och urskillning, och, jag ville tillägga om ej Fruntimmerna forskräckas derför, nâgon sparsamhet. Till ett sâ berömligt foretag vill jag framdeles, försòka att uppgifva nảgra idẹer, men fâr i forhand försäkra mina Lasarinnor, att de ej af mig behofva frukta någon ensidighet, och att jag âr lángt ifrản att vilja berofva dem Toalettens nöje, som jag tvertom anser böra vara en af de belöningar deras dygder och älskvärda egenskaper fortjena.

## - N:o 3.

## Sofrosyne.

Ett Blad for Svenska Fruntimmer.


STOCKHOLM DEN 14 JANUARI 1815 .


## Om Drommar.

Bland alia villfarelser, h̀varuti menniskornas enfaldighet och vidskeppelse forfallit, âr val ingen mer skamligt dâraktig och mer osinaklig, àn den uttydning af drömmar; som käringsagor och drömböcker gifva vid handen. Kan det ges nuagon större brimlighet eller galenskap, an att till ex.: dromma om blod betyder lycka; drömma ôm vatten, olycka; om barn, beiyder förargelse; om döden, betyder aktenskap, och mera dylikt? Det är vàl sant; att tron pả dessa uttydningar är i allmänhet icke särdeles stark $\ddagger$ men man forgater dock aldrig att vid hvart tillfalle omfala dem; man fortplantar dem med omsorg på sina efterkommande, ehuru med stora variationer, sả att uttydningarne ofta blifva hevarandra motsatia; bch animarkningsvairdt âf, att det i synnerhet ầ Quinnokbinet man har att tacka för bibehâllandet af đenna lojlliga drömlära; ătminstone i hýare tider. Detta synes bevisa; att hảgen för drommars uxtydning är nảgonting verkligen inplantade i menskliga naturen, och derfore yttfat den sig ocksâ mest hos QVinnorna, som hitilils be-

## - $18=$

hallit starkare känsla och tro än det andra könet. Det är foljaktligen icke sjelfva denna hảg man tager skàl att klandra, utan endast det orimliga sattet att tillfredsställa densamma. Ty sả visst det àr, att detta sätt är stridande mot all fornuft, sả visst är det äfven, att drommars betydelse i ofrigt icke kan af fornufiet motsägas. I alla tider har man fastat mycken vigt och uppmärksamhet pả de drommar man haft, och de storste Lärde och Tänkare bảde i forntiden och i våra dagar hafva allvarsamt satt fortroende dertill. Jag vill blott nämna Aristoteles och Plato, samt i vảr tid Franklin. Andra mindre lärda men mera klyftiga hufvuden, t. ex. Epicureerne och framfor allt de Franske Filosoferne, hafva ảter begabbat tron pả drommar och visat sả mycket forakt dèfor, att det numera icke en gảng âr mojligt att bekänna ett annat tänkesătt àn de, utan att blotstalla sig för âtloje af hela den upplysta verlden. För min del vill jag gả en medelväg, och tillstâr uppriktigt, att jag anser drommar vara af två helt olika slag.

Det ena slaget, som är det allmännaste, och som hivar och en af erfarenheten känner, dessa hvardagsdrommar som de flesta menniskor hafva under hvarje sömn, och som ofta bestà uti en hop underliga osammanhängande idéer, hämtade antingen af foregảende minnen, eller ock af analogien med de händelser vi üfverlefvat, samt de begrepp och kànslor vi hysa under det vi äro vakna; dessa slags drömmar, som hafva ingenting hemlighetsfult, och som ocksả aldrig göra nâgot ovanligt intryck pả sjảlen, äro troligen blott en verkan af de yttre sinnenas och inbillningskraftens under

## - 19 -

sömnen fortsatta spel, en verkan som visserligen äl obegriplig, men likval icke ofvernaturlig. Att tillägga nảgon betydelse åt dessa, som jag ville kalla naturliga drömmar, vore sả mycket mindre rimligt, som de aldrig innehalla nảgot nytt, det vill säga, nâgonting alika allt hvad vi forr erfarit; helst som det dessutom är onekligt och af erfarenbeten bestyrkt, att de till stor del bero af sjalens mer eller mindre lugn, sümnens stillhet, till och med af en lâttare eller svảrare matsmälening, och således äro en ren fysisk verkan. Man kan derfore med fullt skal pâstả, att allt hvad som gàr ut pả dessa drömmars forklaring eller uttydning, pả hvad grund den helst må vara byggd, och ehvad exempel man mả ảberopa att den slagit in, är i alla fall den dummaste vidskeppelse, och inträffandet, om det nảgon enda gảng skulle vara verkligt, en blott tillfallighet.

Det andra slaget af drömmar äro de, som ingen uttydning behöfva, hvilkas innehâll framställer sig klart och redigt för sjalen, griper den med en hemlighetsfull kraft, och gor ett djupt, ofta outplânligt in* tryck pả densamma. Dessa drömmar äro vida mera sällsynta än det förra slaget, de synas förnämligast tillhöra stora och starka själar, och mảnga menniskor torde sakna all erfarenhet deraf, De hafva det egna, att de framstalla saker som man aldrig forut erfarit, begrepp, tankar och känslor, som ăro af en ny, främmande, liksom högre natur, och de tjena ofta till rättelse vid vigtiga tillfallen i lifvet, ofta till upplysning om förestảende öden. Hvarifrân härrôra dessa utomordentliga drömmar? de kunna ej vara sinnenas eller
inbillningskraftens verk, ty de innebära sâdant, som hyarken af sinnena eller inbillningskraften nâgonsin forr varit fattadt. De äro salledes en hemlighet, hvilken ej pả naturligt sätt kan förklaras. Skulle de ej kunna anses for verkningar af en högre makt? skulle man bedraga sig, om man häruti sàg en tröstande foreningslänk mellan Himmelen och jorden? Jag vet icke, men jag bekänner, att Platos mening om dessa drömmar synes mig vara den fullkomligaste forklaring deröfver, som kan upptänkas. Han trodde, att de Andar, som omgảfvo oss, under sümnen intryckte i vàra sjalar sâdana begrepp och bilder, som vâra sinnen eljest ej kunde fatta, samt derigenom underrattrade oss om Him= melens vilja och beslut. Nảgon skonare, âdlare och mer trösterik tanka kan val aldrig gifvas ât jordens, barn, och dessutom har man sả mànga exempel pà dylika drommars sanning och höga betydelse, att man blott derutaf borde sluta till deras himmelska ursprung. Jag ärnar icke här uppräkna dessa exempel; jag vill blott nämna några fả, for att gifva mina Läsarinnon en riktig föreställuing om beskaffenheten af sädana drömmar, som mâste anses for ofvernaturliga, och hvilka. ej fordra nägon konstig utläggning, utan betyda prea cist hyad de innebära:

Joseph drömde, att han skulle regera ofver sina pröder. De begabbade honom for hans dröm, men den gick i fullbordan.

Sokrates hörde i sümnen en vers af Homerus, som betyder: Om tre dagar skall du bo i det fruktbara landet. Frán den stunden var han öfvertygad om $\sin$ dod,

## $\square 21 \quad=$

poh tredje dagen derefter måste han verkligen tömma giftbägaren.

Sylla dromde, att Parcerne kallade honom. Han giorde straxt sitt testamente; samma afton fick han en häftig feber, och afled dagen derpả.

En dylik men rysligare Historia berättas af $\mathrm{Ci}-$ cero, som eljest visar sả mycket forakt for alla drömmar. Tvâ vänner, som reste tillsammans, kommo till Staden Megara i Grekeland. Den ena af dem tog quarter pả ett värdshus, den andra hos en bekant. Om natten drömde den senare, att hans reskamrat ropade om hjelp, emedan hans värd ville mörda honom. Han vaknade straxt i den yttersta bestörtning, men sökte ofvertyga sig, att det var blott en irring, och somnade igen. En stund derefter sảg han pà nytt sin vän, som berättade honom, att brottet nu var fullbordadt, och att man gomt dess mürdade kropp i en kârra med gödsel, i afsigt att fora den ur Staden, samt bad honom enständigt att skyndsamt begifva sig till värdshuset. Denna fasliga dröm gjorde pả honom ett sâdant intryck, att han genast steg opp och sprang till värdshuset, der han sảg utanför porten en sảdan kärra som han drömt, gjorde straxt undersökning, och fann sin väns döda kropp deruti undangöm, hvarefter mördaren befordrades till välförtjent straff.

Franklin hat berättat sjelf, att Himien flere gânger i sömnen underrättat honom om utgangen of hans, glaner och forretag.

(Forts, e. a. g.)

## - 22 305

## Litteratur.

Detta Bladets ändamảl är Fruntimmernas bildning, dess âliggande att pâ allt sătt bidraga till befordran deraf. Det är sảledes icke nog, att Bladet sjelft är af ett gagneligt innehàtl, det måste äfven vara Fruntimrens rảdgifvare och ledare i valet af deras ofriga läsning, för att anvisa dem goda och nyttiga bocker, som beframja samma ändamảl; ty dả vảra Fruntimmer i allmänhet läsa ganska litet, är det sỉ mycket angelägnare, att detta lilla âtminstone blir godt och fruktbart. Jag ärnar derfure, sả ofta rummet medgifver, under ofvanstảende rubrik, lemna en kort underrättelse om alla senast utkomna samt hädanefter utkommande nya skrifter och bocker, som höra till Frumtimrens Litteratur, jemte ett opartiskt yttrande ofver deras värde, och i synnerhet ofver deras användbarhet och tjenligher, sâ väl till Fruntimrens nöje som förädling. Det är foljaktligen inga fullständiga Recensioner, inga djupa undersokningar, inga lärda omdömen, man här har att vanta, och hvad alla slags Vettenskapliga böcker angảr, komma sảdana icke en gảng att nämnas; sả att mina Läsarinnor behơfva ej frukta, att i närvarande artikel finna harken en für dem ledsam vidloftighet, eller en ännu ledsammare sysselsättning med ämnen, som äro dem främmande. För denna gângen vill jag blott anmala en enda skrift, sisom prof af denna artikels tilltänkta beskaffenhet.

Läsning för Damer. Första Häftet. Upsala 1814. Derna lilla skrift innehåller icke Original-stycken, aasom man väntat, utan endast tre frân Tyskan öfversatta Historietter af särskilta Författare. Den kan för

## - $23 \quad \sim$

Ufrigt ej kallas Läsning för Damer med mera skäl, än alla andra Romaner och Anekdot-samlingar. Af de tre stycken den innehàller är det forsta, neml. Den Varsinnige af De la Motte Fouqué, utom all jemforelse det bästa. Det är omojligt att läsa denna ljuft sorgliga Berättelse, utan att roras till det innerligaste deltagande for den inbillade Ixion, och sjelf liksom hänford af hans förvillelse, känna huru det glödande hjulet gnistrar i hans bröst. Troligen är sjelfva händelsen verklig, men om den skulle vara en dikt, sả är den åtminstone sảảdelt oeh sant diktad, att den kan anses for en verklighet. De andra begge styckena aro af ringare värde. Ofversättningen àr dräglig.

## Dramatik.

Bland de mest bidragande medel till en fullkomfigare själs-bildning âr utan tvifvel Teatern, nemligen om dess inrättning är svarande mot sitt ändamâl. Bragt i ett fullkomnadt skick, kunde den blifva oändligt vigtig, och det äfven i politiskt afseende. Man vet, hvad Engelska Teatern uträttat, och i nyaste tider ocksả den Tyska. Jag tror, att om vi hade tjugo, eller blott tio sảdana skảdespel, som Gustaf Wasa, och de nemligen spelades sâ ofta som Shakespeares pjeser i England, så skulle de verka mer till National-andans väckelse, än alla andra åtgärder. Äfven i en mindre grad af fullkomlighet kan Teatern gora betydligt fast ej allmänt gagn, och bidraga till själens upplyftande och förädling; i synnerhet är den särdeles skicklig att

## $-\quad 24$

verka pà Fruntimmerna, hos hvilka känslan altid ôfvar storre valde än tankan, och hvilka derfore lättare inot= taga dess intryck. Beklagligen ar vår Teater ännu ickẻ i stảnd att ens uppfylla dessa inskränktare fordringar: Men ocksả i dess närvarande skick, och med sả mångả goda stycken den verkligen äger pả sin repertoiré; anser jag den vara ett hufvudsakligt medel till Fruntimmerrias bildning, nemligen sả vida de lära sig att med mer sorgfallighet valja och med mer urskillning sjelfiva bedomma de pjeser hvilka de se. Det är för att varà dem häruti behjelplig och gifva en ledning at deras omdome; som jag vill egna en liten del af detta Blad at Dramatiken, hvilket jag hoppas mină Lásatinnor skola anse med noje. Hvad jag dervid fornämligast skall hafya i sigte, är sjelfva pjesernas beskaffenhet, som allid bor vara hufvudsaken pả hvarje Teater. Omdomet ofver de spelande skall blifva mera kort. For ofrigt är min tanka, att om de pjeser, som i allmanhet spelas, voro sả goda som Aktôrerne més stadels äro, sả skulle vi hafva vida mindre skal att klaga ofver vảr Teater.

Jag har nu endast velat tilkännagifva min afsigts och skall framdeles, sã̉ ofta tillfálle gifves, soka ut= fora den till mina Lasarinnors nōje och förmản.


på Sofrosyne för innevarande ăr, hivaraf en Nummer utkominer hivarje Lördag, kan prenumereras i Utter \&\& Compis Boklăda med Tvá Riksid. 24 sk: Banko.

Trgekt hos Er: CEDERBORGA:

## - N:o 4.

## Sofrosyne.

## Ett Blad för Svenska Fruntimmer.

 Stockholm den 21 Januari 1815 .


## Den Svenska Heloisa.

## (Forts. frẩn N:o i.)

Det är icke vanligt, att en yngling i kärlekens första förtjusning gör sig reda för sina afsigter, eller frảgar sig sjelf: hvart skall deta slutligen leda, och hvad skall foljden blifva? Fastmer undviker han sorgfalligt alla betraktelser, foljer blott sitt hjertas drift, och lemhar urgången àt ödet. Sả gjorde àfven Majoren. Han visste allforval, att ett giftermảl med Sofia ej kunde vara behagligt for hans familj, och, uppriktigt sagdt, var det icke heller förenligt med hans egen ärelysthad. Han hade i Stockholm en rik och fürnảm Farbror, Hvars Fru härstammade frản en af Rikets aldsta familjer, och var mycket högdragen; det var latt att begripa, huru välkommen Sofia skulle varit i deras hus, och huru hon der skulle blifvit ansedd. För sin egen del kunde han också frukta, att hon skulle blifva hinderlig för hans uuppstigande till de höga värdigheter; livartill han trodde sig bestämd. Men sỉ litet han foljaktligen tänkte pả giftermâl, lika sâ litet tankte han pâ att förföra henne; han ansâg det,
-m icke omöjligt, âtminstone brottsligt, och han var icke nog elak, for att med ofverläggning foretaga ett sådant verk. Hvad var da hans afsigt? Han ville endast se och höra den skönaste och alskvärdaste flicka som fans; och hvarfore skulle han sjelf villigt berofva sig ett sả̉ oskyldigt noje, som han sả kort tid hade fâtt njuta? Han reste således i den fasta föresats att snart âterkomma. Han plägade eljest tillbringa vid Hofvet och i Hufvudstadens tysande kretsar den tid som ijensten lemnade honom fri; men nu skyndade han, under forevändning af ekonomiska angelägenheter, att lemna Stockholm efter blott ett par veckors vistande, och äfven dessa syntes honom odrigligt lânga. Han begaf sig genast till \#\#*, och han hade redan uttänkt en plan, huru han der skulle kunna bosätta sig. Han visste, att ett af de vackraste husen i Staden med betydlig dertill hörande jord länge varit utbjudet till salu, men som priset var nog hügt, hade ingen köpare sig installt. Denna egendom ville han nu tillhandla sig, och der inrätta en egen hushâllning, hvarigenom allt skulle fa utseende af en ekonomisk spekulation, och som ortens belägenhet för ofrigt var ganska vacker, borde ingen undra ofver hans vistande derstädes. Denna plan blef utan svảrighet utförd, egendomshandeln gick för sig, och till rảga pâ all lycka fick han bo hos Sofias Mor, till dess egendomen skulle tillträdas: en sällhetstid, som han naturligtvis fôrlängde sả mycket han möjligen kunde. Men denna säll. hetstid fästade honom också starkare vid Sofia, än han sjelf ville och trodde. Alla dagar var han i hennes sallskap, ofra ifrân morgon till afton, sảg hennes intagande ansigte, hennes fullkomliga växt, hörde hen-
nes sköna röst, som var icke mindre behaglig och ljuf när hon talade äß när hon sjöng, och fôrtjustes af hennes älskvärda väsende, och hennes munterhet, som hade nàgonting känslofullt, hvilket alltid framlyste äfven i de efter utseendet minst allvarsamma saker. Och det som mer än allt detta mảste verka $p \mathfrak{j}$ honom, var hennes egen beständigt tillväxande kärlek, som äfven ett mindre skarpsynt öga ân hans ganska lätt kunnat upptäcka; ty ingenting är mäktigare att oka och befästa kärleken, än en motsvarande kärlek hos den man älskar.

När han ädtligen var tvungen att flytta till sitt eget hus, dả kände han först riktigt, huru svårt det blef att bo under ett annat tak än Sofia; dả uppsteg hos honom den önskan, att alltid kunna vara med henne förenad, och ehuru hans äregirighet ännu förkastade all tanka pả giftermảl, sả upphörde dock ej hans kärlek att foreställa honom sallheten deraf. Nu började han allvarsamt ångra, att han lâtit denna passion fâ ett sảdant välde ôfver sig, men han kände redan, att det var för sent att kufva den, ooh att det ej mer stod i hans makt att vända tillbaka. Det var sảledes naturligt, att han tog det parti, som mest smickrade hans kärlek, utan att stöta hans ärelystnad, nemligen att forblifva i samma forrhàllande till Sofia som hittills, och icke bekymra sig oim framtiden. Han fortsatte i följe deraf sina dagliga besök, var likasom förut nästan beständigt hos henne, utmed hennes sida, talte blott med henne, äfven i större saillskap, och var vid alla tillfällen hennes oskiljaktige foljeslagare. Han anställde baler, fêter, lustbarheter, allt till hennes
ära; pả alla ställen var hon den förnämsta, och i hes la Staden ansîgs redan Majoren som hennes forkla= rade älskare. Pả detta sằt forflot hela vảren och som= maren under nöjen och kärlek, blott med undantag af 4 veckor, som han mảste vara frảnvarande for Rege= mentsmötets skull. Ännu hade likväl icke de begge alskande forklarat hvarandra sina känslor, och huru innerligt deras hjertan vora forenade, vittnade hittills blott deras blickar. Sofias Mor hade straxt ifràn borsjan föresatt sig, att ej ett ügonblick lemna dem allena, visst icke af fruktąn för $\sin$ Dotters dygd, men för att ej gifya den minsta anledning till nảgot fortal, Denna föresats hade hon hållit sả troget, att Majo= ren aldrig varit i tillfälle att hänforas af sin kärlek ända till en formlig förklaring, och i sjelfva verket var han icke heller sjelf angelagen om ett sàdant rillfäle. Men odet ville, att forklaringen skulle ske. Safias Mor sjuknade pả några dagar. Majoren satt beständigt jemte Sofia vid hennes säng, men under det den sjuka sof, vora de begge sjukvaktarne ofta flera timmar allena med hyarandra, Deras dảvarande sinnes= stämning, och deras inbördes kärlek, ôkad genom den gemensamma omsorgen for den sjuka, skulle nödvändigt leda till en fürklaring. Denna sả länge uppskjutna fürklaring skedde omsider, de begge älskande sjonko i hvarandras famn, och Majoren glömde vid Sofias första kyssar allt högmod och alla ärelystna förslag. Under detta ljufva uppträde hade likyal intet ord blifvit nämndt om äktenskap, ingendera tänkte i sin förtjusning pả mer än det närvarande ögonblicket, och Sofia var dessutom mycket för blygsam och for from att väcka en sâdan fräga. Men hennes Mor; som vał

## $=99 \quad=$

hennes första vän orh förtrogna, och som hon straxt meddelade sin lycka, fann en bestämdare förklaring nödvändig. Fảfängt pảstod Sofia, att det ej behöfdes, att det förstods af sig sjelft, att det icke passade att pảminna om sådant. Hennes Mor forblef vid sitt beslut och nyttjade första tillfalle, sedan hon blifvit frisk, att tala härom med Majoren. Hon hade redan Iänge i hemlighet oroat sig öfver hans enträgenhet och det allmänna uppseende den väckte, hivarigenom henдes Dotters rykte kunde lida. Men hoppet att fâ en sảdan Mảg hade qväft hennes betänkligheter, och med den föresats hon fattat, att aldrig lemna de begge illskande allena, hade hon trott sig afvända all mojlighet af fortal. Hon hade derfore aldrig försokt aft pả nảgat sätt afvisa honom, icke ens att formả honom till att förklara sig, utan ständigt bemött honom med samma artighet, oph till slut verkligen med vänskap och tillgifvenhet. Men nu trodde hon sig ej lángre böra tiga.

Hos Majoren hade emedlertid föregått en stor förändring. Han började finna icke allenast sath theten, utan äfven möjligheten af ett giftermal med Sofia. Han började tänka, att detta giftermal tilläfventyrs ej skulle hindra honom att stiga lika högt pả ärans trappa, och att det, till och med om sả vore, kunde bli en fullkomlig ersättning för allt hvad han derigenom måtte forlora. Sả helt och hảllet yar redan hans egen ärelystnad underkufvad. Men ett svảrare hinder âterstod, som ännu icke blifvit omtalt. Hans Farbror, som var Pren sident i ett RiksCollegium, och stod i mycket anseende vid Hofvet, hade under hans sista korta vistande i

Stockholm füreslagit honom en ganska förmånlig förbin* delse med ett ungt, vackert och rikt Fruntimmer af hog familj, och lofvat genomdrifva saken, i fall han ville samtycka dertill. Men da redan intagen af Sofias behag, hade han bestämdt afslagit detta parti, och forklarat att han ej ville gifta sig forrän han var 30 ar gammal. Hans Farbror liade visat mycket missnoje ofver denna caprice, som han kallade det, och lảtit forstả, att dả han, sảsom sjelf barnlos, ârnade lemna hela sin stora formógenhet odelt i sin Brorsons händer, pretenderade han ock, att denne rättade sig mer efter hans onskan, och i synrierhet lat honom bestämma valet af dess tillkommande Husfru. Härvid forblef det, och kort derpả reste Majoren tillbaka frân Stockholm till \#*\%. Hans bosättning och lângvariga vistande i denna Stad väckte straxt mycket uppseende hos alla som kände honom, och dả nảgon tid derefter ryktet om hans kärlekshandel och lefnadssätt derstädes kom till Stockholm, misstänkte hans Farbror genast, att detta var hemliga orsaken till hans vägran att gifta sig. Men det värsta af allt var, att ryktet sade honom vara verkligt förlofvad. Presidenten skref dả ett strängt bref till honom, hvaruti han forebrảdde honom hans uppforande, rảdde honom att ej begả nảgon dảrskap som skulle göra honom för allid olycklig, och tillsade honom att med det snaraste दaterkomma till Hufvudstaden. Pả detta bref svarade Majoren med fả ord, att hans beslut angaende det foreslagna giftermảlet var oryggligt, men att hans Farbror för ofrigt kunde vara forsäkrad att han ej skulle begả nảgon galenskap, ehuru han icke var i stảnd att vidare förklara sig öfver sina närvarande relationer. Detta tvetydiga svar tillfredsstallde sả fullkomligt Presidenten, att han ej mer yrkade någonting, utan lemnade Majoren frihet att quarblifva i *** sả länge han ville, och i sjelfva verket var denne, när han gaf nyssnämnda svar till $\sin$ Farbror, ännu lảngt ifrân att tänka pả nàgot giftermål med Sofia. Men Kärleken hade sedermera om-

## -

## 31

vändt hans sinne, och han tvekade ej mer att uppoffra allt àt denna Gudonlighet; det enda, som nu दterholl honom, var fruktan for Farbroderns vrede och forfôljelse, som han med full visshet foresảg, i fall han bedrog dess väntan och fattade fortroende. Han forklarade sålerles utan förbehâll fur Sofias Mor, bàde sina egna afsigter och onskningar, och de hinder som mötte deras fullbordan, men fürestallde henne tillika, att med tiden vinner man allt, och att inom ett par ảr skulle tillafventyrs alla svảrigheter vara häfna. Emedlertid var en forlofning nödvăndig, pâ det ej Sofias rykte skulle lida, och han yrkade sjelf derpà, men begärde blott, att den màte ske i tysthet, sả att hans Farbror, i fall någon underrättelse derom kom till Stockholm, skulle forblanda den med hyad man redan förut berättat, och foljaktligen icke göra nảgot afseende derả. Härmed var ocksả Sofias Mor fullkomligt tillfredsstalld, ty hon visste alltforvàl, att âtminstone i \#\#\% skulle det ej blifva nâgon hemlighet. Samma afton skedde forlofningen i närvaro af nảgra fă vänner, hvilka man ảlade den noggrannaste tystnad, och dagen derpâ fans ingen i hela Staden, som ej visste deraf.

Hvem kan beskrifva de begge älskandes sallhet och förtjusning? De tillhörde nu hvarandra, icke blott inför kärlekens, utan äfven inför verldens ögon; de behofde ej mer dölja eller âterhảlla sina känslor; de ägde rättighet att alska hvarandra, de kunde fritt ofverlemna sig at sin böjelse, och i ruset af deras gladje syntes dem ingenting fattas i deras lycksalighet. Frản denna tiden ansảg icke heller Modren nödigt att iakttaga samma försigtighet och vaksamhet som forr; hon lemnade dem ofta allena, hon lät dem ensamma göra lảnga promenader, bảde gảende och ảkande, hvarvid de stundom voro borta flera timmar a rad, hon lemnade dem i allt den fullkomligaste frihet; med ett ord, hon fruktade ej mer nâgon fara, - och det var nu

## - $\quad 32$

hon bort frukta den mer än nảgonsin! En ung flickā; intagen af den ümmaste kärlek, det mest oinskränkta fütroende, och en brinnande älskare, som äger anspràk pả hennes kyssar, och kan ostraffadt vảga att gora ansprảk pả mer; när man lemnar dem begge helt och hảllet ăt sig sjelfva, bör man ej straxt forutse, hvad foljden masste blifva? Till Sofias ära bor dock sägas, att oaktadt hennes Mors oförsigtighet, oaktadt alla hennes älskares forförelser, gick hon lyckligt igenom hundrade farliga tillfallen, vid hvilka mângen annan skulle lidit skeppsbrott; och det var forst efter tvenne ârs beständiga strider, och i folje of den mängd segrar hvilka beklagligen ingafvo henne for mycket fortroende till sin egen styrka, som hon slutligen ôfvervans. Hennes känsla efter fürlasten af $\sin$ oskuld var icke egentligen nảgon sorg, men en smärtande oro; horn var lảngt ifrản att frukta det odet; att blifva öfvergifven af sin älskare, men hon kände hemliga förebrảelser i sitt hjerta, utan att rätt veta hvarfor, och det som plảgade henne mest, var den tankan, att hon för forsta gảngen dolde nâgonting for $\sin$ Mor. Emedtertid sokte hennes älskare trösta hehne härofver, och bemödade sig att vedergälla den uppoffring, som hon gjort for hans skull, med en ännui ömmare och inherligare kärlek ân hittills. Smâningom blef hon ocksả mera lugn, men det var sedan aldrig utan en viss qualjande oro, som hon mottog hans kärleksbetygelser, och sà snart hoon var ensam, kànde hon tảraxne xintia of fver sina kinder. Pâ detta sätt hade redan ett halft ảr gâtt forbi, hvarunder han njus tit kärlekens högsta triumf, men hon blott erfarit dess smärta, dả en fruktansvärd upptäckt, som likval ej bort vara dem oväntad, satte dem begge i den yttersta bestoxtning, och hade den helt olika verkan pà dem, att närmare fasta den ena, men aflägsna den andra.
(Forts. e. a. g.)

[^0]
## - N:o 5.

## Sofrosyne.

Ett Blad for Svenska Fruntimmer.


STOCKHOLM DEN 28 JANUARI 1815.


## Carla-vagnen.

En ùrgammal Folksägen *).

Konung Erìk den Helige hade, kort före sin död, en högst märkvärdig Syn , som àr evigt oförgätlig för Sverges innebyggare.

Det var̈ en klar vinternatt, đå mảnan hade gâtt hed. Konungen lảg vaken, och kunde ej sofva. Han tänkte pã sitt Rikes välfärd, och of vervägde allt hvad han gjort till dess bästa, allt hvad han ännu ärnade göra. I synnerket fröjdade han sig öfver den stadga och det lùgn, som hans korta Regering hade gifvit at亡andet, efter snart 100 ârs misshälligheter och inbördes krig, och som han ville befästa for lângliga tider. Men hastigt ofverföll honom en sorglig aning, att all hans möda skulle gå förlorad, och i det samma stod
*) På̀ alla bẳde àldrè och thyare språk har denna stjernbild, i anseende till dess form, blifvit kallad vagnt. Men det är blott på Skan-

Engelska; ) som den kallas Carla-vagnen. Egentliga orsaken till denna sista benämning, har aldrig af Antiqvarierne blifvit utredd, men det rätta torde hâr, såsom i många andra fall, igenfinnas i Traditionernes innehåll.
framfiji lians säng en Ängel, som tilltalade honoms med följande ord: Tänk ej, att det verk du ämriat skall utforas af dig; det är ofver en menniskas hüfvaMảnga store Män skola ännu arbeta derpả, innan Herren lâter det fullbordas. För öfrigt skall din jordiska bana snart vara slutad; blott 111 dagar deraf aterstả; använd dem allenast till den Heliga Lärans utbredande och stadgande. Efter din bortgảng skall ändả ditt älskade Land sjunka pả nyıt i samma oordning och inbordes krig, och detta tillstånd skall med korta mellanskof fortfara sedan i flera hundrade år.

O min Skyddsängel! sade Konungen med from bäfvan, jag inser nu fâfängan af mina gerningar, jag vördar och tillber den Eviges beslut, och är färdig att efterkomma Hans vilja. Men näst Honom älskar jag mitt Land; dess tillkommande òde ligger mig nära om hjertat. Säg mig, huru länge det skall sönderslitas af dessa inhemska oroligheter, och gif mig ett tecken, att det en gång skall blifva lugnt och lyckligt.

Du är det värd, svarade Ängeln, att Herrans afsigter och beslut redan i tiden för dig uppenbaras; din bön skall varda uppfylld. Hör dà. Sả länge skall tvedrägten och parti-andan härja detta Land, att det till slut störtar sig sjelft i den rysligaste träldom; dえ̊ skall en stor Man uppstá, för att med den Högstes bistảnd frälsa det ur nöden, och grundlägga en slägt, som skall styra det ända till de aflägsnaste tider. Men ännu skall tvedrägten fortfara att rasa och upptända inbürdes krig, intilldess en son, med namnet Carl, uppstigit pâ den af Fadren grundade Thron. Dennes

## - $35 \quad \square$

Carl är den förste, som skall göra det namnet allskads och äradt öfver alla andra i Norden. Frân honom skola alla foljande Konungar härstamma; frản hans tid skola tvedrägt och borgerligt krig vara bannlyste ur detta Land; frản hans tid skall dess ära och anseende, dess makt och dess sällhet taga sin början, och grunden läggas till den storhet det i de foljande sekler skall uppnả. Han skall vara den förste af de Sju Stora Carlar, som den ene efter den andre skola slutligen upplyfta ditt Rike till en höjd, hvilken du i dina djerfvaste planer knappt kunnat tänka. Redan den näste Carl efter honom skall betydligt utvidga Rikets makt, och ännu mer dess ära, genom de mest lysande segrar och de underbaraste falttảg, som skola vinna alla tiders beundran. Den tredje skall ännu betydligare öka Rikets makt, men utan att vidga dess gränser, och genom $\sin$ vishet, sin verksamhet och ihärdighet gifva det en helt ny förut okänd styrka, ett inre vàlständ och ett stadgadt hushảlls-system, hvaraf inflytelsen skall sträcka sig till flera pảföljande sekler. Den fjerde, en af de ovanligaste menniskor jorden far se, och lika olycklig som stor, skall efter kortsynta beräkningar synas försvaga Rikets makt; men den moraliska styrka han utvecklar hos sitt Folk, och den utomordentliga kraft han visar det äga sỉ snart tillfället fordrar, skall blifva mycket vigtigare, och verka lảngt fördelaktigare pá detta Folks karakter, ăn den ansenligaste landvinning eller den största vălmága. Först 100 är efter honom komma tvenne Carlar pã en gảng. Desse skola genom förenad vishet och tapperhet utföra ett verk, som varit alla deras företrädares syftemảl; de skola öka Rikets vidd, anseende, ära

## - $3^{6} \quad$ -

och makt, icke blott genom forvärfvande af ett nytf Land och ett nytt Folk, utan änna mer genom un= derkufvande af detta Falkets hjerta och tänkesätt. De skola återgifva Rịket dess fordna betydenhet och in= flytelse, samt Folket dess gamla kraftfulla anda, De skola ăterstalla eller befästa Religionens och sedernas helgd, samt frihetens och valmàgans trygghet. Slutigen skall en attling af dem blifva den sjunde af de Stora Carlarne, göга sitt Rike, ej till det största, men till det mäktigaste och mest aktade pả, jorden, och bringa det till en forut osedd hojd i alla afseenden. Längre är det mig içe tillâtet, att for dig uppdraga framtidens täckelse; men döm af det du hört, om icke de lidanden, som forestả ditt Land, skola uppraägas of dess ljusarę öden.

- Konungen afhörde detta tal med undran, förelse och glädje. Han sjojonk smảningom i en stum häņ ryckning, hvarunder han tackade Himlarnes Herre för Dess godhet bảde emot honom och hans, Land, Derefter foll det honom in, att Angeln lofvat gifva honom ett tecken. Huar är dả det recken du lofvade mig? sade han. Jag tviflar ej, men for jordens barn, äro tecken alltid ett tröstande vittnesbord. Ängeln svarade honom, och sade: jag vill straxt gifva dig ett tecken,

Nu befann sig Konungen under öppna himmeln. Skảda rätt upp ôfver din hjessa, sade Ängeln till honom. Han gjorde det, och ság en flock af sju präktiga Stjernor, i form af en vagn, hvilkas ovanliga glans, lik Solens, fördunklade alla andra stjernor pả
firmamentet, Detta, sade Ängeln, är de sju Stora Care larnes Vagn, i hivilken de nedstiga hvarje quall, för att se hvad som foregår i det Land, hvilket de framdeles skola styra, och vaka ofver detsamma sả mycket dem tillâtit är; ty ännu dvàljas de blảnd stjernorna, och skola ocksà, efter sin jordiska banas fullaindning, द̂tervända dit, for att uppfylla samma bestämmelse, Men likasom denna oaflatliga vaksamhet ar en forebild af den sorgfalliga ömhet och nit, hvarmed dè skola vàrda Landets väl under sin jordiska vandel; sỉ är äfven denna Himlavagns evigt oforändrade stallning en symbol af ditt Rikes frihet och sjelfbestând. Ty så länge denna Vagn stản quar ofver dina landsmäns hufvud, sả länge äro de under sina Stora Carlars beskydd, och kunna af ingen jordisk makt underkufvas. Och till ett tecken af detta ständigt fortfaxande beskydd, skola de hädanefter hvarje âr pả denna natt se sina Beskyddares Vagn lysa vid midnattstimman med ett renare och starkare sken, än nảgon annan stjerna pả himlahvalfvet.

L3 Vid dessa ord försvann Ärigeln, och Konungen befann sig allena i sitt rum. Han gjorde sedan sin märkvärdiga Syn bekant, och ifrản den tiden, hat man alltid sett Carla-vagnen den 28 Januari vid mida gatten flamma med ett ovanligt sken.

## 38 <br> Dramatik.

Den $z$ Januari blef på Kongl. Stora Teatern forsta gảngen uppfordt ett nytt Skảdespel, kalladt: Föreningen, Tillfallighets-Pjes i en Akt, med Sảng och Divertissement. Detta lilla stycke har vunnit Allmänhetens bifall till en grad, som ingen annan pjes på de senare ảren, icke en gảng Cendrillon och Don Juan, knnnat berömmá sig af. Det har inom mindre än fyra veckor blifvit spelt 18 gảnger, och slutligen 11 aftnar a rad, och det med ett alltid oforminskadt antal ăskàdare; hvilket, mig vetterligt, aldrig forr skett pả nảgon Svensk Teater. Ett sả ovanligt tillopp bevisar straxt, att nâgon ovanlig orsak åstadkommer det; och denna orsak är ej svảr att finna. Pjesen har sitt värde af de politiska tillfalligheterna, ty för üfrigt är handlingen sả enkel som mojligt. Den som inbillar sig, att sjelfya denna enkelhet är orsaken till pjesens framgâng, bedrager sig emedlertid helt och hảllet, ty om ocksả hela handlingen vore borta, sả skulle det imponerande och rörande slutet àndả vàcka samma intresse. Den âter, som tänker, att troppmarscherne och de andra präktiga fôremảlen fär ogat locka en sảdan mangd utaf folk, gòr mycken oforrátt at Stockhelms innevånare, hvilka otvifvelaktigt sett lảngt grannare skảdespel, utan att lảta sig hânfôras sả som af detta. Men hvad som här verkar så mäktigt pả sinnena, och tvingar äfven den kalłaste åskâdare till deltagande, äł det stora politiska skảdespelet af tvả lika stolta Nationers frivilliga och lyckliga förening. Och det är naturligt, att ett sâdant Skảdespel, uppfördt i sjelfva ögonblicket af den verkliga föreningens fullbordan, och

## 99

has en af de begge förenta Nationerne, skall göra änz nu starkare intryck, och väcka ända till fortjusining. Jag vill härmed ingalunda nedsätta Författarens fortjenst, som bestảr uti att hafva framställ under synliga former foreningen och Nationernes glädje derofver, pả det sätt som gör mesta effect, och att hafva tillvìgabragt sảdana situationer, som till exempel: dả allt Landffolket faller pả knä, och genom en rürande Hymn tackar Himlen for fred och furening. For of rigt har Forfattareu sjelf kallat detta stycke blott en Tillfällighets-Pjes, och den Epilog, som uppfordes pâ Hans Kongl. Höghet KronPrinsens Födelsedag forlidet 3 är, är $i$ alla fall ett tillräckligt prof af hans snille. Vid den tryckta pjesen kan anmärkas den besynnerliga stafningen. Fastän det är bondfolk som talar, bör vall i tryck ett skickligt stafningssảtt iaktagas.

Emot de spelande i denna pjes är ingenting väsendtligt att anmärka. Ensemblen är bättre än i mảnga andra. Herr Hjortsberg utmärker sig såsom alltid, och afven Herr Brooman. Men isynnerhet bor vid detta tillfalle nämnas Fru Lindström, som spelar sin roll icke allenast med den naiveté, hvilken är henne egen, utan ock med en intelligence, som fortjenar mycket berŏm, När man läst den tryckta pjesen och forst efterảt fảr se henne spela, tror man knappt, att det är samma roll som man läst. Sả mycket lif och uttryck förstảr hon att gifva ât ord, som i en annans mun skulle vara liksom döda bokstäfver. Jag pảmin, ner mig $i$ anledning häraf, hvad man for nảgra ảr sedan sade om denna unga Skảdespelerska, nemligen: att Aot ytterliga lof man dà slöbade pâ henné, den verky

## $=40 \quad-$

liga förtjusning hvarmed hon mottogs, skulle skäin $\mathrm{F}^{2}$ ma bort henne och hindra henne att fullkomna sigs Denina spadom hat hon redan med triumf vederlagt.

## Mode-nyheter.

Under denna rubrik skall meddelas allt hivad som angẳr bảde utländska och inländska moder, och som for mina Läsarinnor kàn hafva nảgot intresse. Utan att vara amnad till en Mode-Journal, anser jag dock Sofrosyne bora i förbigảende lemna underrättelse om sadant. Ty Mode - nyheter aro ett lika vigtigt bihang till ett Blad for Fruntimmer, som Stats-nyheter for karlar. Och jag har nàmnt for mina Läsarinnor, att Toalettens noje, efter min tanka; icke är stridan* de mot den quinliga Sofrosyne.

Till en början vill jag endast nämina, att de torihoga hattarne nu blifvit sả allmänna, att de redan borja afläggas af de modernaste Damernai

[^1]Tryckt hos Fr. Cederborght

## $\mathrm{N}: 06$. <br> <br> Sofrosyne.

 <br> <br> Sofrosyne.}Ett Blad for Syenska Fruntimmer.
 STOCKHOLM DEN 4 FEBRUARI 1815.


## Samtal

mellan Fru Eg beh Mamsell Ot.
吾g. $\mathbf{N}_{3}$, min vän, har du hört̀ att det blìr Riksdag igen? Ot. Ja, och det i Stockholm, som àr just vârt Hög ${ }^{2}$ quarter. Nu hoppas jag vì skola ändiligen genomdrifva vảr plan.
Eg. Jag har redan tatankt derpẵ, kan du vall förstả. Men jag tror hästan̆, att vì kunna spara vâr möda. Det sağes, att manga bland vederbürande âo redan af sig sjelfva mycket benâgne att gynha våra afsigter.
Ot. Der ha vì det. Jag har ju hundrade gănger sagt dig, att man bör ingenting tro, utan att man kan g ipa det med händerna. Men du tanker blott på din egen fördel, och vill icke : .os ja 7 , Ėg. Tyst, lât oss ej bli ovănher. Vì hafva ju begge samma intresse. Det ar teke miń mening att vara overksam; som du tror. Du vet val huru driftig jag plă varà, här fràgan rồr mig sjelf. Jag ville blott säga, att jag har mânga medhallare.

## - 2 42

Of. Hvad det angår, så kan jag säga det samma. Jag räknar talrika anhängare, i sỳnerhet inom tvenne Stånds-klasser.
Eg. À, jag har mina anhängare uti alla Stând. Men det värsta är, att de ej vâga uppenbart erkänna,

- 2att de aro af mitt parti. Nu funderar jag likval pả, hur jag skall kunna ställa sâ till, att de vảga
t/ ofürskräckt visa sina tänkesätt. Segra vi ej nu, sả år det fôr alltid förbi med oss.
Ot. A , det ödet behơfver âtminstone du ej frukta. Den som har ett sả intagande utseende, och sả retande behag, kan aldrig bli ofvergifven. Du är säker, att alltid vara tillbedd, om du blir än sả gammal. Men jag, som gunảs i mig sjelf är motbjudande, och ej kan ingifva annat än kôld ....
Eg. Klaga icke. Man ger mig sitt hjerta. Men i det stället bemáktigar du dig förståndet, och regerar det sả enväldigt, att om du ej understüdde mig, så skulle jag snart ha ingenting mer att säga.
Ot. Det händer ibland. Men ofta händer det ocksã, att den, som är din ifrigaste tillbedjare, alldeles icke vill kännas vid mig. Detär sâdant, hvarôfver jag med rätta klagar, ty jag underlảter aldrig, sâ snart jag fätt makt med nảgons förstảnd, att skänka hans
h jerta åt dig.
Eg. Blif ej otålig, min văn. Lâtom oss fôrst befấsta vårt välde, sả skola vi sedan dela lika med hvarandra, Jag skall säga dig, att jag redan är ledsen vid att blott i hemlighet vara tillbedd, och sâ länge man ej uppenbart ger oss sin dyrkan, sả kunna vi «j vara sảkra, hur länge vi behâdla vảr makt.

Ot. Ack, det är icke längesedan vi tyckte den gyllne tiden vara hardt nära, dà hela verlden skulle styras af oss; men nảgra fả âr hafya varit tillräcklige att berôfva oss den glans vi ägde i vâr ungdom, och rycka oss lângt ifràn mảlet.
Eg. Misstròsta icke, min vän. Vâra systrar i Frankrike äro ännu lika mäktiga som forr. De regera der enväldigt; ingenting sker utan att rảdfrảga dem; alla ärenden afgoras efter deras mening; med ett ord, deras inflytelse är allmãn och oinskränkt, och man gör ingalunda nảgon hemlighet deraf. Bör ej ett sả lysande exempel kunna hjelpa äfven oss till heders? Lảtom oss först söka att skaffa mig mera valde, hvarefter jag sedan kan understödja dig.
Ot. Jag säger ännu en gảng, att du tänker blott pả dig sjelf. Du vet, att du skall allid genom ditt medfordda behag forblifva lika retande; men jag, som ej mer är pả modet, hvad skall det blifva af mig? huru firad jag var i min ungdom, och nu, huru âsidosatt! och icke en gâng pả dig kan jag lita?
Eg. $\mathrm{N}^{2}$, for att ofvertyga dig, skall jag bevisa, att de är min egen fördel att gagna dig. Vill du tro mig dâ?
Ot. Ja, dả fins ingen möjlighet att tvifla.
Eg. Nà väl, min önskan är den, att bli offentligt erkänd och dyrkad; denna onskan kan jag ej vinna, utan genom dig, ty ingen annan än du formâr inbilla verlden, att jag är hederlig och aktningsvärd. Sảledes ser du, ât för att vinna min egen
3. ünskan, mảste jag befordra din, och söka utbreda ditt välde. For detta andamat, liar jag redan
 framt du ej nekar mig ditt bistảnd.
Ot. Lật höra! Du talar verkligen förnuftigt.
Eg. Du vet, att i samma Land, sam forst grundlade văp inflytelse, och hvars eftersyn lärde hela Eu= ropa att mer och mindre hylla vàr makt, isamma Land an fodd en Man, som synes vara enkom hitsänd af Odet för att göra slut pả vårt herrae valde här. Du vet, huru nära vi vora mảlet, och huru lângt vì nu äro deriffrân. Han är vản värsta fiende, och sạ frubtansvärd, att jag behöf allt det mod och den inärdighet, som af naturen tilllhöra mig, for att el helt och hâllet ofvergifva min plan, Sảledes finner du väl, att vi ej nu kunna gả bróstgänges till väga, Den enda müjlig., heren for oss är, att lạtsa rymma fältet, och till den ändan skola vi sjelfva i början alldeles icke visa oss, utan lemna hela amsorgen at dina och mina anhhängare. Dessa skolą vi instruera sỉ, att de uppfora sig klokt, och ge sig ut for att vara mina fiender, samt idkeligen fordomma mig. Härigenom skola de icke allẹnast förvilla allmänhetens ogon, utan äfven skaffa oss den formånen, att otroligt förstärka mitt parti; ty du kan vara säker, att ganska mảnge, som fruktan hittills afhăllit, skola nu lackas af den frestelsen, att i tysthet knnna astraffadt ofverlemna sig at sin bojelse fur mig:
Of. Men om jag genom mina anhängare hjelper digg att pà det sàttet utbreda ditt välde, h had fürmản har jag sjelf derutaf?

莫各 En ganska stor; ty alla de, sam i hemlighet äre mig tillgifne, skola naturligtvis ofta vara besvärade of nodvändigheten att doly̧a sig, och derfore med glädje omfattà en lära, som smickrar deras hojelse, och ger dem dristighet att framtrada oholjde uran att blygas, Pà det sattet skall hela mitt anhang, sả snart det lạ̈t känna sin egen styrka, afven blifva ditt, och deraf skola vi slutligen begge hafva den fordelen, att vär dyrkan blir offenteliy pch allmăn,
Ot, Qch hafva vi en gảng hunnit detta stora måt, sả skola vi ocksả forbjuuda all annan dyrkan, ty, i fortroende sagdt, jag àr icke $i$ sjelfva verket sả tolerant, som jag nu. lătsar vara, Men hur kan du
26 hoppas att utfora en sả vidloftig plan inom sẩ kort tid?
Eg. Genom fullkomlig förställnìng och djup tystnad gàr man alltid fort och säkert.
Qt. Din plan är fürtáflig, jag vill af alla krafter uno derstodja den,
Eg. Men kom framför allt ihảg, att xäl bevara vảk hemplighet.
Qt. Ack, min vän, ser du den derß Han har säkert hort hela vått samtal. Ja, han har till och med afskrifvit det, han ärnar trycka det, han rojep hela vâr hemlighet.
Eg. O , ve! min stora plan ât tillintetgjord. Mitt hop $\beta$ är ute. Jag är förlorad. Mig áterstảr intet annat, än att kasta mig i hafvet - och simma i land pả andra sidan.

## $-\quad{ }_{4}^{6}$

## Dramatik.

Den $3^{\circ}$ Jan. uppfordes pâ Kongl. Stora Teateri för forsta gảngen Romeo och Juliette, Skảdespel i 3 Akter med Sảng. Detta stycke ár af en sảdan beskaffenhet, ate jag nödsakas yttra mig derofver med mera vidloftighet, än jag eljest är sinnad att använda.

Bland alla Shakspeares mâsterstycken är intet mera allmänt kandt och beromdt, an hans Romeo och Juliette. 'Tvả varelser, skapade för hvarandra, blifva vid forsta anblicken allt for hvarann; alla hinder fösvinna for deras oemotstândliga bojelse; de forbinda sig i hemlighet genom aktenskapets band, utan afseende pả deras familjers ärftliga fiendskap, och endast fortrostande pa osynliga makrers beskydd; inom fả dagar blir deras hjeltemodiga trohet satt pa prof, genom olyckliga iden som forfolja dem slag på slag; och sluiligen vảldsamt âtskilde, forena de sig pâ nytt, genom en frivillig död, uti grafven och pả andra sidan grafven. Allt detta àr intet annat än innehảllet af den verkliga Historia, som ligger till grund for Shakspeares pjes, och som afven i den enklaste berättelseform alltid skall väcka ett innerligt deltagande. Flera af mina Läsarinnor torde ocksả redan känna denna rorande Berattelse, ty, om jag ej bedrar mig, har man den ifven pả Svenska. Men Shakspeare var det förbehảllet att i en idealisk mảlning forbinda hjertats renhet med en brinnande inbillningskraft, passionens bäftighet med fina och àdla seder. Genom hans behandling har dentia Historia blifvit en härlig lofsảng ofver den outsägliga känsla, som ger sjalen dess hogsta lyftning, och upphojer sjelfva sinnena till själens renhet; men tillika en melankolisk klagosảng ofver denna känslas olyckliga oden $i$ en verld, hvars luft är for hârd for den omtảligaste af lifvets blommor. Hans pjes är pả en gảng Kärlekens fürgudning och likbegangelse. Afven $i$ sin dod synas de begge alskande
ännu afundsvärda, emedan deras kärlek offverlefiver dem, och emedan de sålunda fôr alltid segra ofver de fiendtliga.èden som ătskilt dem i lifvet Det Ijufvaste och det rysligaste, kärlek och hat, glada och dystra aningar, omma omfamningar och grift vảrdar, alla motsatser stả här tätt utmed hvarandra, men sà underbart sammansmälte till ett harmoniskt helt, att det intryck, som sjalen deraf behaller, liknar en enda men oandlig suck.

Att vidröra ett sàdant mästerverk, att blott forsöka ofversitta det, utan att äga tillborlig skicklighet till ett sà stort foretag, vere redan en brotslig formaatenhet; men att ligga sin hand derpả, for att borttaga, tillayga eller forändra det minsta, skulle vara en verklig furgripelse, som man icke en gång skulle forlâta den storste Konstnär. Hvad bor man dà sigga om den, som djerfts fornedra, icke allenast Shakspeares arbete, men sjelfva den ädla och sublima Historia, som han begagnat, och hvilken i hela Europa ar allmänt bekant, till ett vanligt kärleks-äfventyr; som djerfts pả det sittet forlojliga ett af de mest rorande upptriden i veriden; som djerfts framställa Romeo och Juliette såsom ett par borgerligt älskande personer, hvilka efter nảgon svảrighet fâ tillstând atç gifta sig med hvarandra, ungefär som Pelle och Ingrid i Tillfallet gör tjufven, Colin och Babet m. fl, Det fins intet namn för en sảdan misshandling.
(Forts. e. a. g.)

## Mode-nyheter.

Utgifvaren har fảtt sig tillsaindt ett sả lydande Bref:
Min Herre! Ni forlâter mig att jag säger Ef sanningen. Ni blandar Er i allt, och Ni forstâr ingen ting. Jag vill icke tala om Edra föregảende Numrer, ty jag har icke läst dem. Jag vill blott halla mig till den sista, som jag var sả dum och lăste. Ni beráttade

Rer en ling historia om Kungar och Änglar, hyaī+ utaf jag ingenting begrep, mer an att jag om quallen skulle fả se nảgot ovanligt sken pá himmeln. Jag vat ett sảdant not, att jg trodde Er. Jag stod i mitt fôh* ster vid Gustaf Adolfs torg anda till kl. 1, utan att se det minsta, utom fullmảnan som jag sett mảnga gànger forut. Min man sade mig dagen derpâ, hivatfore jag ingenting kunde se; men emedlertid tar jag narrad, och det var Er skull. Vidare talar Ni omi Foreningen, och pâstảr att folket ej gảr dit for att se pâ troppmarscherne. For miu del far jag den äran underratta Er, att jag gick dit for att se de sota häz starne, som gingo sá snallt pả̉ slata golfvet, och jag var alldeles icke den enda, ty jag horde rundt oinkring mig, hur man applauderade ât te tackä kreaturen. Jag tillsiảr likval uppriktigt, att allt det der angar mig icke stort, och for mig kan Ni gerna i de def amnena fả skrifiva sd orimligt Ni behagar. Men att Ni understấr Er tala om moder, och tala bảde absurdt och osant, det kañ jag aldrig tảa. Ni borde atminstone veta battre, an lagga Er i sâdana saker, livarof V er Er ej tilhor att dömma. Ni sager att de tornhoga hattarne, som hi behagar kalla dem, nu blifvit sả allmanna, att de redan borja aflaggas af de modernaste Damerna. Vet Ni dả icke, att jag hor till de modernaste Damêtna, och har Ni ej sett, att jag brit kar sâtlana hattar âhnu? Gor Ef en anhat gâhg battre underráttad, innan Ni skrifver, och lär Er att Ej skrifva pả mảfă, ty Ni kan vara saker, att det àr altud nâgon som beslår Ef. Farval niv. Jag forlăter Er for denna gảngen, men endast med det villkor, att Ni trycker detta Bref i Eer nästa Nummer, dock utah att saita ut mitt nainn. Jag at ej Er tjenarinna, utan

## N:o 7. <br> Sofrosyne.

Ett Blad för Svenska Fruntimmer.

STOCKHOLM DEN 11 FEBRUARI 1815.


## Om Religionen.

Religionen àr den olärdes Filesofi och Moral. Efter tânga forvillelser har man ändtligen âterkommit till denna enkla grundsats. Den är redan temtigen allmänt erkänd, och om den ännu här och der finner motsägelse, sả ât det endast af dem, hvilka ogerna lemna en fordom, hvaruraf hela deras bildning beror. Det är sảledes ingenting nytt jag hâr har att säga, jag skall blott upprepa had som ar sagdt i flera skrifter forut; men dessa skrifter aro alla mer eller mindre otillgangliga for Fruntimren, och jag tror det förderskull icke para onyttigt att upprepa nảgra af deras resultater i detta Blad. Otvifvelaktigt är det af mycken vigt, att ocksả Fruntimren blifva ảterforda frân en villfarelse, som afven de till nảgon del varit underkastade, och som skulle, om den fâtt langre fortfara, till slutet alldeles forvandt deras af naturen riktiga begrepp, och tillintetgjort deras kânsla. Jag behöfver dock icke vara vidloftig att forsvara Religionens sak for mina Läsarinnor; lyckligtvis har den Franska tvif-vel-andan icke smittat dem nog starkt, för att ingifva
dem forrakt för det heligaste $\mathbf{i}$ verlden, och det jag anmärkt, i början af detta Blad, om den mindre omsorg som i allmänhet vid vâra Fruntimmers uppfostran användes pả utvecklingen af deras forstảnd, har under en sảdan period, som den forflutna, varit en i sjelfva verket lycklig omständighet, emedan just det har frälsat dem frân faran att erhảlla en alldeles falsk bildning, ehuru det ej kunnat helt och hâllet utestänga foljderna af tidehvarfvets allmänna syftning. Religionen har hos de flesta ännu alltid behảllit sin gamla plats i deras hjerta, i trots af de nya begrepp man intrugat i deras hufvud. Men sedan dessa falska begrepp, jemte den inbillade upplysning som alstrat dem, numera fölorat sin kredit hos alla bildade Män, ditminstone hos alla sjelfständigt tänkande; sảa är det aff ven tid att rensa Fruntimrens hufvud frân de qvarlefvor deraf, hvilka ej redan blifvit utrotade af deras eget sundare omdöme. Ty sả snart deras forstảnd blifvit befriadt frản denna forvillande upplysning, skall deras hjerta âter emfatta Religionen med ett innerligare fortroende, och öfverlemna sig mera oinskränkt at dess tedning, och upplysningens kold skall ej mer kunna genomtränga ett bröst, som är uppvärmdt af Religionens heliga lâga.

Jag vill först i korthet framstäla tendensen af denna falska upplysning, som var att fornedra Filosofien till en hvardagskunskap, och Religionen till en verldslig Vishetslära, samt att bygga Moralen pả det omoraliska i menniskans natur; och derefter vill jag bevisa, hvarföre Religionen är den enda Filosofi och den enda MoraI, som kan äga gilltighet och san,
$\square$

## $51 \quad=$

ning för hvar och en som ej är egentligen lärd eller ej har vettenskaplig odling.

Det är bekant, att adertonde arhundradets Filosofer, och i synnerhet de Fransyska sả kallade Encyclopedisterne, verkstälde en Revolution i allmänna tänkesättet, som var icke mindre forvànande, än den politiska Revolution hvilken deraf blef en foljd. Man forklarade pả en gâng för orimligheter och fordomar en stor del af det som alla foregaende tider vetat och trott; man forklarade med ett verkligen lojligt ofvermod sitt eget tidehvarf för visare än alla andra, och man kallade det högt for Upplysningens Sekel, till ett tecken att man nu forst funnit den äkta upplysningen, for hvilken allt mörker, all vantro och allt djupsinnigt gräl mäste flykta. Och hvaruti bestod denna nya upplysning? Först uti betviflande af alla de sanningar, hvilka forut varit menniskorna mest heliga, och sedan uti denna tvifvel-andas allmänna och systematiska utspridande. Det var i synnerhet detta, som man lät vara sig angeläget; alla folkklasser skulle blifva delaktige af den nya upplysningen, ingen menniska skulle finnas, som ej hade âtminstone en grad deraf; och i stället skulle den egentliga lärdomen bannlysas såsom en öfverflödsvara, hvilken man alltför lätt kunde umbära. Lärdomen hade förut varit ganska högt ansedd, och i synnerhet Filosofien hade varit en kunskap, hvarmed helt fá sysselsatte sig, och som af allmänheten betraktades sảsom vida ofver dess fattningsgăfva. Nu skulle denna högsta af alla Vetten-skaper nedsänkas till det vanligaste förstảnds tankeformảga; och det var sảledes naturligt, att afven de

öfriga, så fràmt de ej skulle förkastas, måste beqvär ma sig till samma allmänna begriplighet. Annu i dag ser man i Frankrike exempel pâ en sảdan Vettenskapernas fornedring; man ser der unga Herrar, som eljest sakna all underbyggnad, och äfven Fruntimmer, afhöra föreläsningar i Filosofien, i Matematiken, Kemien, Fysiken, till och med i Anatomien, och man hör dem med en afgörande ton domma ofver alla dessa ämnen, och ofver sjelfva for foläsningarnes värde, hyilket ock i sjelfva verket är deras rättighet, ef tersom dessa foreläsningar just skrifvas och hâllas egentligen for dem. Emedlertid var det en nödväñ dig foljd, att dả den hòga Filosofien sålunda förnedrades till en Filosofi for allmänheten, skulle myc= ket deruti forekomma obegripligt for ett vanligt forstảnd. Man tog derfore den utvägen att forkasta sã som orimligt altt sadant, som ej var genast fattligt och handgripligt for hvar och en, alle som gaf aning om en högre verld, allt som ej instämde med menniskornas erfarenhet, och denna erfarenhet uppsattes nu till högsta principen i Filosofien. Man hade häraf făt en behaglig anledning att tvifla och profva, och med den tilltagsenhet man redan förvärfvat, var det klart, att man ej stannade dervid, Man började efterhand ivifla i allt, och förnämligast i Religionen, der man med ett sả beskaffadt sinne, efter att hafva forkastat all tpo, quäft all känsla och dodat all inbillningskraft, naturligtvis måste finna tusen orimligheter. Man jemkade derföre den uppenbarade Religionen efter sina nymadiga begrepp, och tillskapade sâz lunda en egen Religions-lära, som ej mer liknade den sanna Religionen, än upplysningen liknade den verk-
ilga Filosofien. Lângt ifràn att predika förakt för det verldsliga, lärde den, huru man dermed borde umgås, och huru man borde visligen uppfora sig, for att taga sig fram i verlden. Det var icke nog, att Religionen skulle brukas som ett medel for Moraten; man gick sả lângt, att man ville nyllja henne for att ge undervisning i hushảllningen. Med ett ord, Religio. nen betraktades som ett gammalt inventarium, hvilket man ännu tảlte endast i det hopp att snart blifva detsamma quitt, och hvilket man under tiden brukade till hvad man kunde. På Moralen borde naturligtvis den nya upplysningen icke heller sakna inflytelse. Man uppfann en ny princip for densamma, som fortraflligt passade till det ofriga af denna vishetsbyggnad. Men grundade nemligen Moralen pả det medfodda begäret att blifva lyoklig, eller for att tala rent ut, pả Egennyttan, det vill sïga, pả den mest omoraliska bujelsen i menniskans natur. Denna Moral fans ganska begriplig och ganska beqväm, och blef snart antagen af hela den vackra verlden. Om den stränga dygd, som bjuder att uppoffra sig sjelf och sin egen fordel for ett hogre mảl, eller att alska Gud iff ver allt och sin nästa som sig sjelf, sade den intet enda ord; men dess hufvud-regel var den, att hear och en ar sig sjelf närmast, och detta nesliga ordsprảk, som är motsatsen mot all dygd, likasom det är rakt stridande mot Christi Lära, hör man ty värr ännu vid alla tillfâllen upprepas. Det bevisar, att om man redan âterkommit frản sina villfarelser i Filosofien och Religionen, är man dock icke lika snar att öfvergifva en lära, den man funnit så lockande och beqväm som ifrågavarande Moral.

Låtom oss nu betrakta de vidare följderne af den upplysning, som hade ett sả olyckligt inflytande pả Filosofien. Religionen, Moralen, pả all mensklig tro och vettenskap. De ligga i oppen dag. All tro och all sann dygd forsvunno af jorden, eller om de ännu nảgorstädes funnos, blefvo de gäckade och foraktade. Egennyttan och Otron voro de tvả driffjädrar, som satte allt i rorelse, och styrde hela verlden; och det med den skillnad, att dả de förr tilläfventyrs i hemlighet dvaldes hos en och annan person, vågade de nu offentligen visa sig under sina rätta namn, och pretenderade, icke allenast att tảlas, utan ăfven att hedras af hvar man. Men det var icke nog, att de verkade på hela tidehvarfvets bildning, som nästan enhalligt hyllade deras makt; de sokte àfven fortplanta sin inflytelse på kommande aldrar, och till den ändan upprattades en mangd nya uppfostrings-anstalter, sả att det uppväxande slagret ej skulle kunna undgả det odet att undervisas i deras lära. En foljd af denna lära var ock utspridandet af den forut ohörda sats, att det icke vore sả mycken förtjenst att vara god medborgare i en Stat, utan den rätta menskligheten bestode uti att vara en veridsborgare och anse hela jorden som sitt fädernesland: en opinion, som alltid mâste hafva de mest förderfliga foljder for det Land, der den blir allmännare spridd, och hvaraf Tyskland for fảar sedan gaf ett olyckligt exempel,

Sảdan var syftningen, och sảdane följderne af adertonde seklets upplysning. Lyckligtvis är denna period numera i det närmaste forbi. Blott här och der finmas ännu lemningar af dess fordna stolthet, bibehâllne:

## - 59 -

hos en del, som blifvit uppfostrade i detta tidehvarfvets anda, och som ej sả hastigt kunnat ofvergifva de begrepp och foreställningar, hvilka redan hảrdnat i deras hufvud. Det är emedlertid märkvärdigt och trostefullt att se, med hvad skyndsamhet och latthet efter sả djupa forvillelser Sanningen âter segrat, huru allmänt den redan blifvit erkänd och hyllad, och med hvad oväntad kraft menskligheten âter rest sig ur den svảraste moraliska sjukdom, som den nảgonsia varit underkastad. Det fins intet större bevis pả menniskonaturens inre styrka och egen helande kraft. Tyskland har gifvit det mest lysande efterdöme häraf, och pả ett enda âr, det evigt minnesvärda âret 1813 , försonat och botat ett helt sekels irringar och refvor. Vârt eget fadernesland har med en ovanlig ifver omfattat den âtervaknade Sanningens Lära, och hastigare àn förr har den utbredt sitt inflytande pả allmänna tänkesättet, och kanske redan borjat äfven här, ehuru mindre märkbart, verka pả allmänna lefvernet. I sjelfva verket kan man ej nog forundra sig ofver den lyckliga förändring, som inom nảgra fă år foregâtt ibland oss; ännu helt nyligen voro de styrande principerne Otron och Egennyttan, sisom Representanter af den falska Filosofien och den falska Moralen; och redan äro dessa Envaldsmakter, menniskoslägtets största fiender, nedstörtade frản sin stolta höjd, dömde att krypa i mörkret, och bragte derhän att hvälfva fruktlosa planer om âtervinnande af sin förlorade myndighet ${ }^{*}$ ). Med det samma har Filosofien kommit till

[^2]ansning och dragit sig undan allmänhetens blickar in uti templets helgedom, Religionen har âter intràdt i sina rättigheter, och Moralen har âterfătt sin urgamla hoga bemärkelse. Med ett ord, allt förebảdar annalkandet af ett skönare, gladare och krafifullare tidehvarf, an det vi genomgatt, och detta tidehvarf skall intrada, icke blott for oss, utan, vi bore hoppas det, for hela den bildade verlden; och skulle detta hopp slả felt, och nảgon viss Nation icke folja med detta nya tidehvarfvets anda, sà skall det ej blifva nàgon annan an den, hos hvilken Egennytan och Otron dà thnu fortfara att herrska,

## Mode-nyheter.

De Tyska Fruntimren kläda sig alltid mer allvarsamt, när de gả i Kyrkan, de Italienska tvärtom, de Franska gà ej mera dit. Hvilka bland dessa är det, som de Svenska Fruntimren taga till monster? Allesammans, hvar efter annan. De Tyska, sâ länge de äro ogifta och unga, de Italienska, sedan de borja blifva äldre, de Franska när de äro gifta. Härvid måste dock anmärkas tvả omständigheter, först att ingen regel är utan undantag, och for det andra, att modet utofvar sitt valde ofver Fruntimeren $i$ detta som $i$ an. dra afseenden.

Pá SOFROSYNE för innevarande år, hvaraf en Nummer wtkommer hvarje Lördag, kan prenumereras i Utter \& Comp:s Boklåda med Två Riksd. 24 sk. Banko.

Tryckt hos $\boldsymbol{F}_{\text {R. }}$. Cederborgh.

## N:o 8. <br> Sofrosyne.

Ett Blad för Svenska Fruntimmer.
 Stockholm den 18 Februart 1815 .


## Fråga:

Är den första kärleken alltid den häftigaste?
(Öfversättning frản Fransyskan.)
$\mathrm{E}_{\mathrm{n}}$ nog allmän fordom säger, att man älskar verkligt blott en enda gảng. Det àr en stor villfarelse. Detta behof att allska och vara älskad, detta oaflåtliga behof for känslofulla hjertan, som är den forsta af lifvets njutningar, denna i sanning gudomliga eld kan upptändas, slockna och âtertändas flera särskilta gå̀nger under menniskans lefnad. Ofta är vârt hjertas forsta utbrott föranledt endast af en obeständ ônskan, en nyfikenhet, ef lust att älska, som vi taga for verklig passion. Ofta bestảr vâr forsta böjelse blott uti inbillningen. Ofta faller den ocksả pả ett medelmâttigt föremâl, som är det forsta vi urskilja vid vảrt intràde i, verlden, men som upphor att behaga oss, så snart vi fâtı se oss närmare omkring. Och en sålunda uppkommen kärlek skulle vara starkare ain nảgon annan? Nej, det är icke i de forsta ungdomsâren man vet hvarken att rätt njuta eller att rätt skatta kärleken. I den mer stadgade aldern, dả man bättre studerat
menniskohjertat, och blifvit visare genom erfarenheter, störtar man sig ej mer uti kärlekens famn, wan lemnar sig at dess behag med of verläggning, och njuter deraf med en fullkomligare förtjusning. Det mả $€ j$ invändas, att man dà àr mindre liffig, och att man forlorar i eldighet hivad man vinner i eftertanka. En sảdan sats är af ingenting bestyrkt. Tyertom vittnar erfarenheten deremot. Dả kârleken en gãng bemäktigar sig ett dygdigt hjerta, neml. den sublimá och rena kärlek som har sitt ursprung ifrảns sjaten, och som ej bör förblandas med den som endast bestâr uti sinnenas hänfurelse; sả förhöjer den inbillningskrafien, foryngrar simnena, samt ger ny styrka át afla lifsandar. Och hjertat, som aldrig aldras, njuter genom denna karlek en sann vällust, en himmelsk forrijusning, en oforănderlig och alltíd ofurminskad sällher.

Jag har älskat flera gånger i min lefnad. Den första eld, som kärleken hade upptändt i mitt brost, kunde endast utsläckas genom min älskarinnas dod. Jag trodde mig aldrig mer kunna alska. Men snart ronte jag en ny passion, och som var ännu háfigare àn den första. Pả det sättet har jag àtskilliga gänger erfarit kärlekens makt, och dels genom tvungna skilsmässor, dels genom andra oofvervinneliga hinder, har min lảga blifvit smảningom utsläckt, för att innan kort àter upptändas. Andtligen är den kärlek jag nu hyser, bảde starkare och ommare än allt hvad jag forut känt. Jag alskar uti min hustru den bästa af quinnor, min älskarinna, min vàn, mina barns mor, min foljeslagerska genom lifver. Hon är för mig en Ängel i fullkomlighet, antingen jag betraktar henne med forstản-

## - 59 -

dets kalla, eller med inbillningskraftens entusiastiska ögon; och hon är lika oumbarlig for min sallhet, som nodvandig for min existens. Det kostar mig sà mycket mindre nảgon moda att vara henne trogen, som hon for mig är den fullkomligaste af alla skapade varelser; och sjelfva ägandets noje faster mig ännu starkare vid herne, dả sả mảnga andra, sedan de deruti nât mảlet for sitt begair, äfven se slutet pả sin kârlek. Det kommer deraf, att deras sjal aldrig känt kärleken, som has dem är blott sinnenas verk, blott en feber-yra, hvars orena beskaffentiet de antingen icke märka, eller ock soka dolja for sig sjelfva. Hvad mig angảr, har kärlekens eld, hvilken jag alltid känt sâ sen och sá liffig, bevarat mig fur utsvafningar, som eljest i vảr tid äro sả vanlige. Genom dem âr det som man lär att illa kănna och ânnu värre dòmma ett kön, hvilket det är sả mvcket angelägnare atf rätt värdera, som det alltid mâste ha ett vigrigt inflytande pả vảr salllhet, och forr eller senare dela vảra oden.

Utgifvaren har trott detta stycke, som är skrifvet af en Fransman, äga sâ mycket intresse, att det fortjente här upptagas. Jag har derföre ófversatt det utan forändring, ehuru âtskilligt kunde vara att dervid pảminna. Jag vill blott anmärka en sak, som flera af mina Läsarinnor kanhända redan af sig sjelfva funnit. I afseende pả vanliga menniskor kan frägan anses vara riktigt afgjord af Forfatiaren. Men deremot synes han icke haft nảgot begrépp om en sådan evig orygylig kärlek, som finnes hos stora sjalar, för hvilken inga hinder äro oöfvervinneliga, och som trotsar
sjelfva döden, och sträcker sig ända på andra sidan grafven. Den som är mäktig af en sả ofversvinnelig harlek, älskar säkert blott en enda gảng; och om nảgonting pả jorden bor kallas gudomligt, tillkommer visst detta namn en sâdan kärlek. Men en lảga, som (enligt Forfattarens ord) kan upptändas, slockna och âtertindas flera särskilta gảnger, forıjenar i sanning ejatt heta gudomlig.

## Dramatik.

## Romeo och Juliette.

 (Fortsättning och Slut.)- Jag medger visserligen, att de flesta af Shakspeares pjeser, oforändradt uppforde, skulle forekomma vảr Teater-publik nog besynnerliga och nog mycket stridande mot dess hittills varande dramatiska begrepp; men jag ar fullt ofvertygad, att de ickedestomindre skulle gôra en effect, som ofverginge allt hvad man kan sig forestalla. Och hvad i synnerhet hans Romeo och Juliette angâr, sả tror jas att den allraminst behofde nảgon forändring for att kunna gifivas pả vảr Teater, lika sakert som jag tror, att ingenting deruti kunde pả annat sâtt inrättas, utan att vanställa ett sả fulländadt verk. Det skulle formodHigen ej misshaga mina Läsarinnor, att här finna en nâgorlunda fullständig recension af dess innehảll och scenernes anordning; men ett sâdant foretag blefve Tĥ detta ställe for vidloftigt, och jag nödgas derfore uppskjuta det till ett annat tillfâlle. Emedlertid torde man af hvad jag redan sagt kunna forstå, hvilken himmelsvid âtskillnad det är emellan Shakespeares Fomeo och Juliette, och den pjes som under samma
namn blifvit uppförd pà vàr Teater. Det är sant, att sảdana fordomar, som äro allmãnt rảdande, mảste skonas i borjan, och for att vänja vảr publik vid Shakspeares dramatiska behandling, och kunna smảningom infora hans pjeser hos oss, vore utan tvifvel bảde lofligt och nodigt att deruti gora nảgra lätta ändringar, nâgra icke väsendtliga uteslutningar, neml. med det villkor, att de ingalunda skedde i nảgon afsigt att forbàttra, utan endast interimsvis for att ej allfor mycket stota den ànnu herrskande smaken. Men äfven en sảdan forsigtighet hehofde, efter min tanka, ej iakttagas med Romeo och Juliette; denna pjes kunde, som jag redan sagt, utan all forändring uppforas pả vâr Teater. Nu har likval Författaren till den Romeo och Juliette, som vi här sett, (och som formodligen är en ofversattning, ehurn sàdant ej blifvit uppgifvet), icke åtnojt sig med att blott ändra Shakspeares pjes, utan sammansatt en annan, som har ingenting dermed gemensamt utom namnen och nảgra biomständigheter; i allt det väsendtliga är mellan begge den fullkomligaste olikhet. Man torde säga: han har dả skrifvit en egen pjes, och det är ej nâgot fel att han skrifvit den olika med Shakspeare. Men om denne Forfattare nodvandigt ville skrifva en orimlig pjes, hvarfore skulle han dertill välja ett ämne, som af Shakspeare blifvit sả mästerligt behandladt? eller ráttare, hvarfore skulle han vâlja namnen pả sảdana personer, hivilkas oden hade ingen minsta likhet med de händelser han ville förestalla? hvarfore skulle han forgripa sig pả tvả àdla namn, som allthittills blifvit hâllne i helgd? Om han i stallet kallat sina begge alskare Adolf och Clara


## $=62, \quad$ -

(efter De begge Arrestanterne), sả hade hans pjes icke deraf blifvit bättre, men han hade âtminstone ej forbrutit sig livarken mot Shakspeare eller mot den historiska sanningen, och hans pjes hade, utan att vacka uppmarksainhet och utan att väcka harm, snart forlorat sig i glomskan, likasom mảnga andra dylika fosier. Nu har han ohelgat tvenne namn, som i sekler blifvit betraktade med vordnad; och till hvad ändamal? Kanhanda for att ge en gammal utnott moral? Icke en garg, sả mycket; det enda man kan inhämta af hans pjes, ar den nytliga lardomen, att om barnen äro ratt envisa i sina begar, sả ge foraldrarne till slutet med sig. Det ar likasom man ville skrifva en ny pjes under namn af Don Carlos, och dikta att Konung Philip II, i stallet att taga lifvet af sin son, icke allenast furlat honom bảde lians ärelystnad och hans kärlek for Drottringen, utan äfven sjelf utverkade en dispense af Pafven, som tillat Don Carlos att gifta sig med sin Styfmor och skilde Konungen ifrân henrie. Jivad skulle man sïga om ett sảdant Teaterstycke? Det vore ju rätt uppbyggligt och rörande? I fall det vore tillâtligt att pá det sättet forvandia menniskors karakterer och öden, sả skulle man allt för lätt kunna vända upp och ner pả alla händelser i verlden, Man kunde till ex, forestalla Christian Tyrann som en mild, rättvis och ordhållig Konung, och Carl XII som en feg och utsväfvande yngling; man kunde föreställa Christian sảsom segrande ofver Gustaf Wasa, och Carl XII sasom besegrad af àlla sina fiender, Siore Forfattare, som behandlat historiska àmnen, haf, va nảgon gảng tillảtit sig afvikelser frân sanningen, men dest har atminstone aldrig varit $i$ hufvudsakliga
omständigheter. Och för att gifva ännu ett exempel, huru skulle man anse en Virginia, der Fadien i stallet att mörda sin dotter, bu jde nacken under oket och fegt ofverlemnade hemne ât den Tyrann, af hvilken hon var âlskad? Skulle man val tảla en sâdan pjes? Visst icke. Men, torde man invända, denna Romeo och Juliette, som tadlas sỉ mycket, ar ingen Tragedi; det är en Opera, och som sỉdan bor den berraktas. Jag svarar da, att den som kaHar donna pjes for en Opera, har aldrig vetat hvad en Opera đ̈r, och har aldrig tivarken last eller sett nảgot enda af Quinaults fortraffliga stycken, som forst erhallit detta namn. Men lât vara, att det vore en Opera, är det derfore afgjordt, att uigảngen skall vara komisk? Tvertom ar Operan till sin natur tragisk, jemte det den är idealisk. Quinault har kallat de flesta af sina Operor for Tragedier, och afven i de nyare O peror ar utgảngen ofta bedroflig. Armide blir ifvergifven af $\sin$ Riddare, och lảter sitt fortrollade Slott uppgả i lagor; Dido, likaledes ofvergifven, uppstiger pả balet o. s. v. Det är sâledes hvarken nideandigi eller brukligt, att i Operan forvandla bekanta kaskterer och händelser, for att âstadkomma en utgảng som är rolig. Säger man àter, att det är en Operett, sả nekar jag visst icke, att sảa är, och medger afven, att utgảngen der bor vara komisk; men jag sidger, att det är den stôtsta af alla orimligheter, att valja ett sảdant àmne for en Operett, som Romeos och Juliettes Historia. Och när man betraktar pjesen ur denna synpunkt, sả finner, man den lika odräglig och trảkig, som den i annat afseende är orimlig. Hvar finnes här den rörlighet, det lif, det behag, som utmärka de flesta Franska Operetter, och gora detta slag till det enda, hvaruti Fransmánnen i synnerhet och nästan ensamme excellera? I det stället träffar man ledsamma svulstiga dialoger, enformiga situationer, en alldeles konstlös plan, och slutligen en likprocession, som synes vara enkom beräknad att göra pả áskâdarne samma verkan',
som sömmirycken pả Juliette. Det fattas blott, att allt skulle slutas med en Ballett i GrafChoret, for att göra det ena svarande mot det andra, och i sjelfva verket tycks en del af Allmanheten vänta sig alt blifva undfagnad med en sảdan Ballett. Men att genomgả denna pjes och visa alla felen deruti, vore ett lika besvärligt som onyttigt arbete. Det är endast for att hämna Shakspeares ära, jag sî lănge uppehảllit mig dervid. Nu vill jag blott till slut giora en anmärkning. som visar, huru Shakspeares sakra takt vid alla tillfallen ledde honom pà ratta vàgen. I den nya pjesen ar det Juliettes bror, som blifvit mordad af hernes alskare; hos Shakspeare är det endast en slägting af Juliette. Den store Skalden forstod att undvika det onaturliga, att hon skulle alska sin brors mordare; han ville, att ingenting skulle stora dea skona harmonien af deras karlek.

Hvad de spelande i denna nymodiga TragiKomedi angâr, sả hor man gòra dem den rättvisan, att de i allmänhet exequera sina roller val, och mảste endast beklaga, att de skola använda sina talanger pả ett sả otacksamt arbete. Mamsell Wasselius och Hert Cederholm forijena i synnerhet nämnas, såsom skicklige i sảdana roller som de hàr utforde.

## Mode-nyheter.

Enligt de nyaste Franska Mode-Journalerne, börja Fruntimren âter bruka något kortare klàningar, och armarne bara ända inemot axeln. De moderna hattarne aro hivita och rosenroda. Kanten pả dessa hattar är icke allenast uppvikt rundt omkring, utan hoprullad, sả att den formerar liksom en valk. Tornrosor brukas allmänt, dels pả hatten och dels pả bara hufvudet.

Tryckt hos Fr. CEDERBORGH \& Comp.

## N:o 9.

## Sofrosyne.

## Ett Blad för Svenska Fruntimmer.

 Stockholm den $\mathrm{q}_{5} 5$ Februari 1815.


## Den Svenska Heloisa.

## (Fortsâttning frản $\mathrm{N}: \mathrm{O} 4$.)

Sà länge passionen äf i full styrka, talar klokheten med svag röst. Men knappt börjar den förra aftaga, innan den senare höjer sin stärnmas Den olyckiga upptäckten om Sofias tillstând väckre hennes aalskare likasom ur en feberdröm. Han sảg i ögonblicket hela svàrigheten af den stallning, hvaruti hans yra försatt honom. Hvad skulle han gora? Dả han ransakade sitt hjertas innersta, kände han val, att han ännu ailskade Sofia med ömhet; then det forstảs, att en kärlek, som blir tillfredsstalld, förlorar småningom istyrka: han kände sig ej mer ăga nog mod, att trotsa alla hinder ech motgångar, för att blifva med henne förenad. Och om han ocksả agt ett sảdant mod, om han också velat uppoffra allt för hennes skull; $\sin$ heder kunde han likval icke uppoffra. Hade han gift sig med lienne forut, sâ hade han utan tvifvel àdragit sig sina slägtingars hat, kanhända forfơljelse, åtminstone för en tid; men han hade likval haft rättvisan pả $\sin$ sida, blott den högmodiga fördomen hade
ogillat hans förbindelse, och ehvad som händt honomis, hade han altid kunnat trosta sig med allmânhetens aktning, bảde for honom och hans Fru. Nu var forhallandet helt annat; nu kunde hari ej mer tänka pả ett gifiermả1, som skulle bevisa, icke hernes fortjenst, utan blott lians svaghet, som skalle adraga honom bade forfoljelse och fürakt, och hvaruti han hade ingenting atf vinma, ther ans han vannit forat. Det var annu icke vanligr pa den tiden ate se dylika giftermál, minst bland de bildade klasserne, och den som gaf första exemplet, var säkert ej en man of hans karakter. A andra sidan kunde han ej dolja för síg sjelf, huru gränslost olycklig han skulle gora den han alskade genom det han ofvergaf henne, och det i dubbelt afseende; han kảnde ganskă väl, bảde hennes kärlek for honom, och hennes ömtảlighet om sin heder, octs han kunde ej undgà att finnax lsuris fortvifad bon mảste bli att se sig pả en gảng bedrragen octe warthedrad. Med ett ord, han var tvangen till det bedroifliga valet, att antingen forlora sin eger ära, eller att gora for alltid olycklig en flicka, som han ännu tillbad, som var i alla afseenden högst ilikvärd, ock som utart honom skulle forblifvit bâde oskyldig och lycklig. Det var icke latts, att reda sig ur en sảdara belägenhet. Han ơnskade tusende gânger, atı han ej hade lyckats att forfora henne, fian angrade sig att hafva forsokt det, han beklagade sig att hafva vunnit hyad som forr utgjorde ämnef for hans ifriga trängtan. Huru innerligt onskade han icke nu tillbaka den tid af obeskriflig sallhet och fortjusning, dả han ännu ägde blott Sofias hjerta! huru lycksalig var han icke dat: hvilken himazal pả jorden skänkte honom ej dâ
hennes kyssar! O om J vissten, unga älskare, hvilken ren sallher, hvilken gudomlig vällust $J$ gân att förlora, dà J lảten edra begăr segra ofver er oskuld, om J vissten, att denna sallhet, lika som oskulden, aldrig kan âtervinnas sedan den en gàng är forlorad; huru sorgfalligt skullen J ej bevara dem begge! Men en sảdan forlust kännes forst dà, när den ej mera kan ersättas. Förgäfves kallar man nu tillbaka den forsvunna sällhetens tid; och när älskaren omsider finner att hvad som elt gâng âr skedt, ej vidare kan ändras, sả uppoffrar han, i det oundvikliga valet, hellre en annan än sig sjelf. Det är sả verldens vanliga gảng, det àr hyad alla alskarinnor bora forvänta $i$ ett dylikt fall; och har nảgon verkligen kunnat inbilla sig, att Sofias alskare skulle gora annorlunda? Hans beslut var egentligen frãn fürsta ogonslicket fattadt, och han bedrog sig blott sjelf, da han trodde sig ofverlagga ännu. Men det enda, hvarom han i sjelfva verket var villxâdig, var sättet att skilja sig från Sofia. Han ägde ej det oforskämda mod, som tillhör elakheten allena, att utan omsvep forklara henne, hyad han hade i sinnet; han ville icke en gang att hon skulle kunna gissa dertill. Han trodde sig skona hennes hjerta derigenom, att han syntes ofvergifva henne, icke af fri vilja, utan svungen af hảrda omständigheter och ett oundvikligt öde; kankända fruktade han äfven för hennes fürtviflan och tảrar, och for det intryck de mâste göra pả hans icke forhärdade brost. Det var derfore nodyändigt, att han reste, utan att hon upptäckte hans afsigt. Men det var icke lät att finna nâgon förevàndning, nog gilltig for att lemna henne $;$ ett sảdant ügonblick; och han grabblade ännu furgiafves derpả, d3̉

## - 68

ett bref ifrản Stockholm kom honam i detta afseende forträffligt till pass.

Hans Farbror Presidenten hade väl it början lâit tillfiedsstalla sig af hans tvetydiga forklaring angảende sina relationer $\mathrm{i} \% * \%$, och litade, oaktadt alla rykten som kommo derifràn, på hans forsakkran att ej begà nảgon galenskap. Men dả det ena ảret forflot efter det andra, utan att nảgon ändring forspordes, tyckte han att denna kärleks-intrig varade nog länge, och trodde det ändtligen vara tid att rycka $\sin$ Brorson ur dien Sirenens armar, frản hvilken han ej sjelf visste alt göra sig los. Han pảfann dertill en utväg, som ofelbart måste uppfylla ändamåtet, och tvinga hans Brorsan att vara i Stockholm, ulan annan autoritet än sjelfva nödvändighetens. Redan forut hade han flitigt rekommenderat $\sin$ Brorson hos vederborande, oaktadt dess frảnvaro, och genom sitt forord utverkat, att han blifvit efterhand befordrad till OffersteLojenant och Öfverste. Nu forstod han sà ställa till, att den nya Ofversten ocksả blef utnämnd till OfverAdjutant, och i denna egenskap kallad till Stockholm att forrätta PlaceMajors tjenst. Det var orderne hărom, som Farbrodern mente skulle vara honom ett dunderslag, men som kommo till \#** just i rättan tid för att frälsa honom ur den forlägenhet, hvari han sig befann. Hade han fâtt dessa order ett halft ât förut, sả hade de utan tvifvel varit honom lika forskräckliga, som de nu voro valkomna, men han hade i alla fall ej kunnat undvika att lyda dem, och Sofias oskuld hade dà varit räddad. Men ơdet hade beflutit att forfolja denna àdla flicka, for att genom lif
dandet upphoja giansen of hennes dygd, och orderne, i stallet att fralsa henne, kommo just lagom for att gifva hennes forforare ett medel att sa mycket lattare och fortare ofvergifva henne. Med lâtsad bedrôfvelse skyndade han att straxt meddela henne dessa forhatliga order, som han kallade dem, och utan alt gifva särdeles akt pả den sinnesforfattning, hvarmed hon mottog en sả forfarlig underrättelse, tog han hastigt afsked, under forevändning of den brâdska som var honom anbefalld, men under forsàkran att han inom ett par veckor skulle göra sig fri och komma tillbaka; och samma dag afreste han till Stockholm.
(Fonts, e. a. g.)

## Dramatik.

Den 13 Febr. uppfordes pả Kongl. Stora Teat zern Orphée och Eurydice, Opera i 3 Akter, Musiken af Gluck. Som deta stycke icke ar nytt, hor det egentligen ej hit att gifva nagot yttrande derofver. Jag vill blott i allmänhet anmärka, alt de nyare Franska och Italienska Operor icke pả lảngt när hafva det intresse, och den yppighet bảde i anlaggningen och utförandet, som gjort Quinaults verk i dent ria vàg sa beromda. Man har velat gifva detta slag af skảdespel mer regelbundenhet och enkelhet; man has sôkt der införa den höga tragiska stylen; man har, sả mycket möjligen kunnat ske, uteslutit det underbara, som likval der är alldeles oumbärligt; och man har pả det sättet allt mer och mer inskränkt fantan siens och inbillningskraftens verksamhet i en genre; der de borde spela fornämsta zollen. Foljiden af deri-

## -

na missförstảdda stränghet har varit, att Operan förlorat $\sin$ ursprungliga retelse, och fâtt en viss svârmodig karakter, som oundvikligen väcker ledsnad, och gor att ofta består den nyare Operans enda behag i den yttre prakten och $i$ fortraffiligheten af decorationerne, maschineriet m . m., men hvilket aldrig ensamt, icke en gảng Musiken inberäknad, kan ersatta den poetiska skonheten af Quinaults Operor, och derfore i Tãngden måste blifva trottande. Att detta afven galler, uch det i högsta grad, om Orphee och Eurydice, behofver knappt sägas; ämnet är i sig sjelft ett af de mest lämpliga for Operan, men genom den styfva behandingen har intresset blifvit utomordentligen minskadt, och sâkerligen är det endast Glucks musik, som i sả lảng tid kunnat fràlsa detta stycke frản undergảng. Man måste derföre beklaga, att den forandrade smaken i musiken uträngt Quinaults Operor frản skảdeplatsen, ty svảrlizen kan nảgot, som sedan blifvit frambragt i samma väg, ställas vid deras sida. Det enda, som torde böra undantagas, och som verkligen kan sättas i bredd dermed, är ett Svenskt Teaterstycke, hvilket beklagligen blifvit alltfor mycket eftersatt, under det sả mảnga utländska dảligheter gifvas pả vảr Teater, Hvem känner ej den fürtraffliga Operan Æneas i Carthago af Kellgren? och hvem onskade ej att se den ofta uppford, nemligen utan afkortningar och uteslutningar?

Hvad för öfrigt närvarande representation af Orphée och Eurydice angảr, sả var den, oaktadt sjelfva pjesens xinga liflighet, i dubbelt afseende intressant. Forst genom Deras Majestäters Konungens ock Drottningens närvaro, som väckte hảgkomsten deraf, att

## 71

satama pjes for mer än $4^{0}$ âr sedan gafs första gången vid Deras Majestäters höga Bilager. For det andra kunde det ej annat än vara angenàmt for hvarje älskare of Teatern, att se och höra Herr Karsten ännu med samma lifliga och smakfulla aktion, med sam_ ma behagliga rost, som fordom fortjuste publiken, uifora Orphés roll, och skorda nya bifalistecken pâ sin alderdom. En liten Mamsell Ahlsten spelte Karleken med mycken ledighet och behag.

## - Mode-nyheter.

Eluru hvitt och rosenrodt är i Paris den rådande fargen pả hattar, bruka Fruntimren der ánnu mycKet svarta Sammetshatar, men i synnerhet sådana Turbaner, med hvita plumer; en del afven med stảlperIor; dessa hattar äro afltid kantade med hvit Tyll. Svarta hattar med svarta plumer ser man alldeles icke. Himmelsblà hattar brukas äfven, och äro prydde med ett hvitt perlband, jemte tvâ hvita plumer med blâa kanter. Under hatten brukas ofta en liten Tyll-mössa, som âr fästad med ett garneradt hakband. En af de nymodigaste prydnaderne pả de hvita och rosenröda hattarne af Epinglé (kypradt eller rarcligt sammet), bestảr uti en flăta af en tưm bredd; denna fläta göres af tyg, och tjenar vanligen till garnering for offa delen af hattkullem, som är mycket vid. En del svarta sammetskattar fodras med roserrödt; somliga kantas äfven med rosemruda band. Ibland blommor äro nu Aurikler, som goras af sammet, temligen allmänna. Den rảdande färgen pả Fruntimmers-kappor-


[^0]:    2II 2Ey Trjckt hos Fr. CEDERBORGB.

[^1]:    på SOFROSYNE för innevarande àr, hyaraf en Nummer utkommer̆ hvarje Lördag, kan prenumereras i Utter \& Compts Boklåda med Två Riksd 24 sk. Banko

[^2]:    ${ }^{*}$ ) Se det i nästföregående Nummer af detta Blad inforda Samtal mellan Egennyztan och Otron, der samma ämne blifvit skämtsamt behandladt. Jag trodde mig ej böra bjuda mina Läsarinnor en så
    lång och allvarsam artikel, som den närvarande, utan att genom något forrutskickadt lockmedel hafva retat deras uppmärksamhet.

