

$$
01185
$$

B85 $8 / 44$
B. II.

Suaitrycle

## KYRKLIGA TILLSTANDET,

särdeles inom hurvudstaden.
N. IGNELL.
~ทrתMMina

STOCKHOLM.
HOS L. J. HJERTA, 1831 .


IPrestestảndet har under innevarande riksdag af hr prosten J. E. Forssell nyligen en motion blifvit văckt, som, shsom sårskildt rôrande hufvudstaden, ingalunda bör med likgiltighet och tystnad mötas af dess medlemmar, aldraminst af presterskapet, at bvilket reli-gions- och sedevảrden nărmast ăr betrodd. Motionăren yttrar nemligen: „Det ar allmant kdndl, huruledes rikest hu/vudstad mer och mer föranteder ökade bekymmer $i$ ofseende pà tillständet af det kristliga och sedliga lifvet hos dess befolkningo. Och hufvadsakligen med hänsyn till wdet inflytande, som hufvudstaden framfôr andra kommuner utöfvar pâ hela landets lefnadsvanor, seder och tänkesăttn, fôreslâr lan watt Rikets Ständer mảtte hos Kongl. Maj:t tii, nådig uppmärksamhet anmåla sin ofvertygelse, att sărskilda undersökningar och ătgärder be I bölvas, för att bland hufvudatadens befolkning bringa sjalavården till öfverensstămmelse med det skick, som enligt gallande kyrbolag och ordning bör ega rum, spă det icke hvarje sarskild medlems kristiga lif, till stort meha for kommunen och hela vàt samhalle, má if sin kristliga utveckling fortfarande hammann. Det må fôrdenskull icke förtảnkas förf. till dessa rader, om han, en ringa medlem pá en gàng
bade af denna hufvudstads befolkning och af dess presterskap, med nảgra ord upptager en fräga, hvilken för alla Sveriges inbyggare och framför allt för hufvudstaden, som bon närmast rörer, onekligen mäste raknas bland de vigtigaste.

En sedlig pligt förbjuder hufvudstadens egna medlemmar att likgiltigt lemna denna fràga derbăn. Ingen enskild, pả hvilken stảndpunkt af sedlig odling han má befinna sig, kan gerna med likgiltighet lâta förevita sig ett sedligt lyte eller en sedlig brist. Ett samballe eller en kommun kan och bör det lika litet. Dess medlemmar utgöra sinsemellan ett sedligt helt eller en så kallad moralisk person; de dela derföre alla gemensamt äran af dess vàlstảnd och dess förkofran bảde i ett och annat bänseende, likasom twärtom vanäran för dess förnedring, dess vanmakt och moraliska Jyten. I känslan af denna sanning gōr hvarje sann fosterlandsvãn sitt lands angelăgenheter till sina egna, lider af allt, som synes hota dess valfärd och bestảnd, kānner sig sjelf förōdmjukad af allt, som tillskyndar detsamma blygd och fornedring, uppoffrande gerna allt, ja till och med den egua timliga existensen, sàvida han derned i någon mån kan bereda dess framtida flor och lyeka eller betrygga dess bestảnd. Men derfore att en kommuns eller ett samfunds medlemmar stả med hyarandra i en sả năra fôr. bindelse, mả härutaf likvàl icke den slutfolljd dragas, det skulle med en sedlig tillvitelse mot denna kommun i dess helhet pá minsta sätt förnekas, alt ju ej rättsinniga, aktningsvärda, ja ganska utmârkta individer kunna finnas inom densamma; en tydning, mot hvilken afven hr F. reserverat sig. Men dà till utmärkthe-
ten af första ordningen, eller den kristligt sedliga utmärktheten, helt företrädesvis det bemödandet måste böra, att den anda, hvaraf man sjelf lifvas, mả genomtränga hela samhället och blifva, sà vidt möjligt är, hvarje samhällsindivids gemensamma besittning, sà kunna dessa sà mycket mindre likgiltigt höra de beskyllningar, som kunna göras mot deras sambälle, samt blunda för de brister, hvaral det lider. Den anklagelse, som motionären gör Stockholms sambălle, i det han föreslăr, att Rikets Stảnder måte ingá till Kongl. Maj:t med underdảnig petition, att särskilda undersökningar och atgärder fôr upphjelpandet af dess religiösa och sedliga tillstảnd mátte vidtagas, bör derföre för bvarje răttănkande medlem af detsamma vara en uppmaning att sjelf noga undersobka detta ôfverklagade onda, samt sorgfalligt öfvervăga medlen och sättet for dess afbjelpande.

Emellertid är det icke nu första gången som ntillstandet af det christliga och sediga lifvet hos hufvudstadens befolkningn varit offverklagadt. Med bjerta, lifliga färger skildrade ofta dem odōdlige Wallin ett tänkesått, som, hvadheist det mả kallas, ingalunda ma kallas hvarken christligt eller sedligt; och detta icke ibland samhällets drägg, utan ibland de klasser, som ảro att anse sâsom upplysningens och odlingens egentliga mallsmãn; och hvilket tănkesăt, dà det nu nedträngt till massan, om det ãn nágot aftagit pả samhăllets höjder, vảl svârligen annat kan àn băra sina förderfliga frukter. Likväl fôrklingade năstan fâfängt, sảsom det synes, den berömde talarens ord. Man hörde dem, men tycktes nästan endast anse dem för en predikstols-vältalighet, af hvars ljud och periodbyggnader man njöt, men át
hvars innehâll man ej lânade någon uppmărksambet. Man fortfor dock ännu att betrakta det avenska folket såsom det första blend Europas foik med hānsyn till dess seders, renhet och dess gudsfruktan. Om glorian af den stora ära, med hvilken Sverige fordom gripit in i vàr verldsdels allmănna angelägenheter, väl var pà väg att förblekna; om landet var fattigt och stod uti industrielt băuseende efter mảnga andra bland vår verldsdels folk, sà var denna sedernas renhet, den gudsfruktan och den upplysning, hvaraf i allmảnhet Sveriges folk var utmårkt, elt forretråde, det intet bland Europas üfriga folk med fog kunde göra det svenska folket stridigf, menade man. Och om val hufvudstaden, sảyăl som stảderna $i$ allmảnhet, i detta bänseende mojligen stod e'ter, sì vore dock detta blott en naturlig foljjd af de förhällanden, som föranledas af lefnaden i en stor stad, semt af de mảnga frestelser, för bvilka man der ar utsat. Detta hvad den egentliga massan elter arbetsklasien öfverhufvud vidkommer. Ait emot herreklassens seder, tảnkeoch lefnadssâtt nàgon anmārkning ens kunde göras, tycltes icke hafva runnit mànga i sinnet Först genem den bekonte shottske resebeskrifvaren Laing, hyilken sommaren 1838 besobkte Sverige, begynte ögonen ôppnas i detta bănseende. Ssoningslöst, men med den opartiske historieskrifvarens logn, lade denne idagen den lága sedtiga standpunkt, den brist pat allmản anda och sedliga principer, byaraf ban fann herreklassen utmârkt, framd og tabellerna, jemförde dem med andra länders, för bedormande sãal at huivudstadear, som folkets sedliga stảndpunkt i dess he he', samt visade, hvad den beprisade gudaktigheten och religiösa
upplysningen ibland massan af folket vidkom, huru denna ej heller var att skatta bögt. Dessa framställningar och bedömanden, som genom tidningspressen spriddes och bekantgjordes öfver hela landet, kunde icke förfela att väcka uppmârksambet. Man kunde ieke undgả att känna sig tŗ́ffad af sảdana jemförelser som denna: „Enhvar, som uti nărvarande tid iakttager gangen uti den engeiska arbets- och medelklassens samtal, skall fions, att de till stor del ¢ả ut pà diskussionen af religiösa ãmnev, hvilket átminstone tar den nytta med sig, att det utveetslar och upplifvar sinnet för undersökningar och bâller uppmärksambeten pả dylika amnen vid makt. Men derest i Sverige àter ett religiöst $\delta$ mine bland denna klass tiltlaligivis bringas á bane, da robree det - hur väl eller illa pastor A.messar; med hvilken högtidlighet pastor B. förrăttade en sảdan tjeust; hur präktig den eller den kyrkan eller det eiler det attaret salg ut; om innebảllet af predikan är aldrig frtga.n Men upprächter af dylik beskafferhet göra intet bebygligt intryck pả den enskilde; de göra det icke heller pas ett foik. Om Laings sedekritik ăn utaf mănga erkăndes, ja emottogs med tacksamhet, sá skyndade man pà andra hàll att bestrida och förneka densamma. Mindre bàde genomgripande och grundliga voro berr Scolts yttranden om vảr nations, samt företrădesvis hufvudstadens, seligiösa och sedliga tillstãnd, átminstone enligt hans eget medgifvande i hans ár 1841 urgifna brochyr: nom Sveriges religiösa tillstand). Men i forrening med fruktas för det nu uppkomna, allt mer sig spridavde plăserieto kom nu det sàrade nationalhegmodet till utbrott. Vi vilja icke upp-
rifva minnet af tilldragelser, som äunu lefva i hvars mans hågkomst. Allt nog: det engelska kapellet blef tillslutet, herr Scott maste lemna Sverige, den pábegynda methodistiska missionsverksamheten fortfor att bedrifvas i tystbet; men alla offentliga förhandlingar om religionsoch sedetillstàndet afstadnade, utan att nàgot steg togs till dess förbăttrande. Emellertid har ifrân demna tid behofvet af ett förbăttradt tillstảnd $i$ detta bănseende gjort sig allt cmer kanbart. Nâr derföre âr 1847 fraga valcktes om bildandet af ett sâllskap bärstădes tili fângars vârd och förbăttring, sả framställde sig bärvid strax sàsom en ănpu vigtigare och en lángt mer maktpåliggande angelagenhet: satt söka förckomma brotts. Detta sistnâmnde borde derfôre, enligt piuralitetens mening och beslut, utgöra on del af detta sällskaps verksamhet. Horutaf âfen deas namn: Skyddsföreningen. ${ }_{p}$ Att förekomma brotts, eller att, pâ ett sătt som i någon màn motsvarar behofvet, pverka till de fattugas och mindre bildades förko'ran i det goda, deras upplysning, sedliga rörbättring och nôdtorftiga utkomstn $3_{r}$ fikvă en uppgift, som öfveratiger ej endast detta, utan ock säkerligen hvarje sällskaps krafter och förmảga, till och med om det vore bătre organiseradt ān Slyddsföreningen it detta foll är. Det andeliga arbetet har lika sà văl sina lagar som det materiella; och tiil dem hörer, att bvarje fupktionalr, saival i detta arbete som i det seduare, bar sitt bestămda verksamhetsgebiet, pà det att arbetet mà ske med ordning, stadga och bestämdbet, samt att man icke off vertager nảgot mer, ỏn det man har en utsigt och en forhopprieg att uti nagon man kunna uppfyila. Mer àraf Fruntimmersthyddsförenin-
garne att hoppas: der hafva alla sin afgardade bestämda verkningskrets, fór bvilken krafterna ganska vall kunna râcka till. Handhafd af en rătt christlig kărlek och vishet, skall ofelbart ockaà det skěna hall, bvilket stadgarna dem àlagger, under stöd af andra institutioner, lănda till mycken vallsignelse. Men vare detta sagdt endast i förbigáende. Vi átergà till det nyss förut sagda: Kànslan af sàvàl ett religiöst ocis sedligt som ekonomiskt behof hos den del af hufvudstadens innebyggare, från bvilken fängelsernas befolkning utgảr, gaf alltsả ăt skyddsforeningen dess namn. Detta behof gaf sig blott allt fōr märkbart tillkảnna, om än frản skyddsforeningen ännu intet förslag till afbjelpandet af detsamma varit synligt. Man hade härmed skridit ett steg lăngre: behofvet of en förbättrad, mer ingripande religioss och sedlig odling var nu erkändt af en enskild association samt inskrifvet i dess namn och stadgar. Ett utaf annan bekant orsak föranledt, mer positift och direkt försok till detta behofs afbjelpande shedde omsider förliden vàr i stiftandet af Sallakapet fôr den s. k. inre missionen; ett sällskap, som likväl icke hann att organisera sig och träda i verksamhet, innan det begynte betraktas med farhảgor till och med af en och annan bland inbjudarne till dess stiftande. Hr prosten Forssell har omsider sökt bringa detta öfverkiagade reli-gions- och sedetillstảnd från en kommunalangelăgenhet till en riksangelăgenhet, i det han gâtt att fästa ständerpas samt genom dem regeringsmaktens uppmärksamhet pá detsamma.

Sả lảngt bar frágan uti närvarande stund blifvit bragt. Vi vilja lika litet som hr Forssell här ingả i någon särskild undersökning om detta ondas verkliga förhandenvarelse. Vi vàga
ieke jafva br Forssells nysshemalda yttrande, att det âr allmảnt Kăndt, huruledes rikets hufvudstad mer och mer foranledt ôkade bekymmer i afseende ps tillstandet af det christliga och sedtiga lifvet hos dess befo kning; vi kunna tvertemot, pà grund of den nyss meddelade korta bistoriska ofversigten, icke anse det for annat àn allmănt medgifvet. Den enda stămma, hvilken bittilis offentligen hrjt sig med antedning of br Forsells motion, br komminister J. W. Beckmans, har ocksá ingalunda motsegt honom. Ej heller vilja vi inláta oss $i$ den frägan, huruvida under loppet of det sednaste decenniet, da religions- och sedetiltstảndet onekligen varit föremăl för mer uppmâtksamhet ăn tilliốrene, detta förbăttrats eller försămrats. Vi vilja ieke pasta, att det forssimrats. Men lika litet som något mirkligt steg till dess förbattring blifvit vidtaget, lika litet bar ock nàgon märkbar förbătring visat sig. Att fattigdomen, hvilken onekligen ocksà till hufvudsaklig del bar sin kalla i sedliga orsoker, atminstone icke aftagit. är ett factum det säkert ingea lărer bestrida.

Orsakerna tilt detta öfverklagade religiösa och sedliga tillstànd mả vara tiera. Hivarje tidsatder har sitt sarskilda lynne och beskaffenhet, bărande elter sin art olika frukter, 10 m förr eller sednare mogna ôfver kommande slägter. Intet samhälie, lika litet som nảgon individ, star isoleradt, utan tager del i den aftmănna verldsberöringen, mottagande af denna sina goda eller onda eggelser. En anda genomgảr bvarje tid, verkande antingen lik en dödande Samum eller lit den friska upplifvande morgonflagten; en anda af hvilken hvarje nation och ort, i màn af lokala fürhàllanden samt den del den tager $i$ det allmãnna kulturtill-

## 11

stảndel, alltid mer eller mindre beröres. Politiska institutioner, dess borgerliga och sociala författning, dess ärfda tänkesătt och vanor inverka dessutom icke litet, ja kanhảnda ofta nog mer àn alla andra orsaker sammanlagda, pà ett folks sà văl inre som yttre tillstând. Att fullstăndigt utreda alla orsaker tilt ett lidande af sádan art som det ifrágavarande skulle vara ett företag, of hvilket svärligen ens den klaraste blick i andens hemlighetsfulla verkstad vore mäktig. Lemnande detta, vilja vi blott folja motionăren i spåren. Denne vill egentligen blott fästa uppmärksamheten pà en orsak; han wsyftar på en brist i de kyrkliga institutionernan. nDet är min fulla öfvertygelsen, săger han, matt sảsom forhällanderna inom hufvudstoden lange varit och ännu äro beskaffade, det ar omöjligt för presterskapet att der handhafva den sjalavärd, som inom hvarje församling utgör ets nödvandigt eillsor för dess andliga beständ och förkofranp. Oeh denna öfvertygelse säger han sig halva kảnt sig böra uttala, pör att bringa en vigtig angelägenbet jram till pröfning och bebjertanden,

Nảvål! vi uttala det oförtảckt, ej endast af theoretiska grunder, utan äfven med stöd af både egen och andras sammanstămmande erfarenhet, dela vi den öfvertygelse, som motionăren bär uttalat. Och just för att, i mản af sin ringa förmága, bidraga att bringa denna vigtiga angelägenhet till pröfning och behjertande, har forf. till dessa ord velat till allmänhetens bedömande framstăłla den frảgan: Kan den kyrkliga institutionen, sảdan den inom Sverige och särdeles inom hufvudstaden för det särvaraude är, motsvara de christligt sedliga ädamàt, som med den d́syftas?

## 12

En kort historisk ōfversigt skall vãgleda oss vid denna friggas besvarande.

Reformationen föranledde hos oss egentligen ingen ândring i den kyrkliga inrattningen. Den fôrblef oeh âr linnu i nìrvarande stund till sina grunddrag sådan, som den alltifrån medeltiden och cbristendomens fôrsta införande i vàrt land har varit. Biskopsembetena fortforo, ohuru biskoparnas slott indrogos, deras inkomster icke oansenligt minskades och deras oerhörda, för riket vảdliga politisisa makt stãckades. Kyrkostyrelsen forrblef ock härmed densamma, blott med den skilinad, att i den phfliga suprematiens stảlle trädde den konungsliga, och kyrkan så valt som staten nu uti konungen fick sitt högsta öfverhufvud. Sảdan har den ock sedermera förblifvit, ehuru visserligen med den icke obetydliga skillpad, att biskoparnss förut nästan oinskränkta makt ofver det lagre presterskapet inom deras stift, sasom uti befordringsmál t. ex., sedermera efter hand blifvit lagligen ordnad och begrănsad, samt den monarkiska stiftstyrelsen (da consistorii ofriga ledamỏter, pà samma sätt som de nuvarande ledamöterna uti Konungens rád, blott gingo biskopen med sina rảd tillhanda, men afgōrandet i de flesta fall var biskopens ensak) blifvit forrvandlad till en kollegial. Lika litet märkbar var den fôrändring, som genom reformationen skedde $i$ den egentliga församlingsvärden uch församlingsstyrelsen. Kyrkoherdarnes inkomster förminskades, tyà tredjedelar af deras tionde, den sedermera sà kallade krontionden, blefvo indragne till kronan; men hãrmed skedde ingen direkt ändring i deras stallning och forhàllande till de församlingar, öfver hvilka de vore satta. Munkvăsendets upphörande bidrog
visserligen till ordning och reda i detta forhàllande, i det församlingens medlemmar nu blefvo hänvisade blott till det inom församlingen tjenstgörande presterskapet; och den af presterskapet och biskoparne nảstan oberoende hăr af munkar, som icke destomindre egde afhöra bigt och meddela absolution, samt sảmedelst öfvade ett icke ringa inflytande öfver folket och icke sällan föranledde konflhkter, nu icke längre delade presterskapets myndighet och inflytande. I denna dă gảngse, sả vål som altestades i cbristenhetens katolska lander annu fortfarande kyrktiga författning, framträder patriarchalismen i sin mest fullstândiga och rena form. Prester och munkar itgjorde en ofver den ôfriga församlingen upphöjd helig korporation, som genom den presterliga ordinationen innehade en outplănlig karakter af helighet. De voro herdar, de enda myndiga i kyrkliga angelägenheter, under det den öfriga församlingen endast atgjorde en massa omyndiga. De kallades äfven herdar och fader, andeliga fader. Bibelns läsning var lekma̋nnen fôrbjuden, om den ens allmănneligen kunnat anskaffas i en tid, dà bōcker voro sả dyra samt läs- och skrifkonsten så litet spridd; messan hölls på latin. Icke inom sig, d. $\mathfrak{3}$. frản deras genom egen pröfaing och kunskap upplysta förnuft och samvete, utan utom sig, frân bigtfadren, egde lekmănnen att bemta reglorna och privciperna för sin sedliga vandel, likasom grunderna för sitt samavetes lugn efter ofvade offverträdelser ; bigten var det fōrnämsta band, hvilket sammanknōt med hvarandra presterskapet och for rsamlingens medlemmar: ârligen mảste hyar och ea bigta. Men fastän föga wärkligt och direkt, så föranledde icke destomindre reforma-

Det kyrktiga tillstảndet.
2
tionen indirekt en icke ringa ändring i detta förhållande. Orronbigten afskaffades, lekmannen var nu icke längre af lagen àlagd att infinna sig hos den andlige bigtfadren for aflaggande af sin bigt; Bibein öfversattes pá svenska och sattes dermed i hvars mans hand, katecheser och psalmböcker utkommo; presterskapet uppmanades att flitigt tillbâlla folket till läsning oeh uti Catechismi öfning dem tillhandagă, tills omsider genom vàr linnu galllande kyrkolag af ar 1686 forrordnades, att hvar och en borde, såsom vilkor för ingàendet af aktenskap, afllaggandet af ed samt átnjutandet af andra medborgerliga rättigheter, ega nüdtorftig fardighet $i$ innanlăsning samt hafva blifvit till Herrans hel. Nattvard admitterad. Vi mả ej misskänna vigten af dessa fōrändringar eller af den härigenom förändrade ställning emellan presterskapet och församlingen. Onelligen, det má icke bestridas, blef härmed ett icke litet steg taget till att förverkiga det alimănna prestadöme, hvilket just tillhör christendomen uti dess lefvande fulla verklighet, eller att bringa folket nărmare den mannaàlder, dả det ej lângre ār under förmyndare. Men ännu var den christliga myndighetsaldern icke kommen ; det gamla myndlingsförhállandet, hvari fôrsamlingen stod till presterskapet, var väl lossadt sà vida, att man ej nōdvïndigt behöfde bigta sig; den kyrkliga myndigheten lat, lik den borgerliga brottmálslagen, först dả kānna sig, nảr man ej uppfyllde de sladgar, dem kyrkans disciplin föreskref, eller ock genom ett lastbart lefverne gaf nígon anstơt. Men likasom man vid vite of borgerliga rättigheters förlust tillbölls att gả till Nattvarden, och lagen ãonu i dag förklarar den obehörig att gá ed, som icke inom àr
och dag gått till Herrans Nattvard, så upprätthöll aifven i andra fall medelst hot af ganska eftertryekliga straff (stockstraff, uppenbar och enskild kyrkoplikt, botter) kyrkan sina stadgar. 0 m denna kyrkliga institution utlăt sig afven 1828 den redan 1824 till utarbetande af en ny kyrkolag tillsatta kyrkolagskommitté: „Barndomens undervisning och bildning till religion och seder kan icke umbära vist valda och faderligt använda tvângsmedel. Varar, vid en lăgre grad af förstảndsoch sedebildning, barndomstillstảndet längre, sả behöfvas och tâlas ånnu till naggon tid samma hảrdare tilldragna band. Men i ungdoms- och mannaaldern skall den, som lärt eller tror sig hafva lärt, moget pröfva och besluta, yrka ofvertygelse och frihet, samt avärligen fördraga andra band ãn dem, som äro nödvändiga skyddsmedel för andras enahanda rätt att efter offvertygelse fritt bandla.n Stockstraffet har blifvit afskaffadt, men öfriga kyrkolagens stadganden quarstả ānnu oförändrade, om de än sällan tillămpas och likzsom genom en tyst ôfverenskommelse kommit ur bruk, ja under nărvarande förhällanden icke ens kunna tillảmpas. Sá skulle det t. ex. blifva omõjligt att băr utkräfva de af lagen stadgade böter fôr försummelse af husförhör, emedan dả năstan hvar och en skulle bôtfällas, sả pákallade och vălgōrande än dessa, med en fôrändrad organisation kunde vara, och säkerligen ännu mestadels äro uti landsorterna. Sá skall det svàrligen heller falla năgon in att vilja tillämpa kyrkolagens töreskrift om uppenbar kyrkoplikt mot dễ, som icke inom 8 dagar efter födelsen lảter döpa sitt barn. Och sammaledes i mảnga andra fall.

Vi hafva med det nu sagda blott velat fasta uppmärksambet pá det lynne eller den karakter, som genomgảr vàr ănnu gållande kyrkliga författning. Fri religionsutōfning och fritt âtnjutande af fulla medborgerliga răltigheter hafva i Europas öfriga protestantiska länder blifvit oppnade for alla christna religiosförvandter, bos oss âr bivistandet af främmande religionsförvandters gudstjenst ănnu belagdt med bobter, samt ofvergangen till en annan konfession an statskyrkans med landsförvisning. Redan detta kan ieke annat ${ }^{\text {an }} \mathrm{i}$ betydlig mản inverka pa den religiōsa andan. Lagen kunde dock ingen lefvande göra, säges det af Ap. Paulus om den genom Mose gifna lagen. Tvảngsstadgar, bud och forrbud kunna icke annat ản hămma och förquãfva den lefvande andan. Om dylika stadgar väl mà finnas nôdiga opá en lăgre grad af förstânds- och sedebildningp, så hafva de â andra sidan den vỉdan med sig att quarhålla elt folk pà en sàdan lägre odlingsgrad; och medan odlingen $i$ andra hảnseenden gâr framåt, men just den högsta of all odling, den enda som gōr all annan odling verkligt välsignelserik, den ebristligt sedliga, stảr stilla, kan hăraf svirligen annat ân sedlıg förslappning och ett beklagansvärdt religiöst och sedligt skick uppkomma. Tānkende mjn kunna icke annat ăn känna sig besvärade af band, från hvilka redan andra mer odiade folk blifvit befriade; man vänder sig med likgiltighet och forakt bort från läror och religionsôfningar, som skola behafva lagens stadgar till sitt värn; man rigtar sin hog och s na tankar pa andra āmnen, som ligga öppna och fritt tillgāngliga för det menskliga straffvandet och forskningsbegäret; de skōpaste anlag och lrafter gh dermed föriorade
för det högsta och inflytelserikaste af alla ămnen, dem en menniskosjal kan omfatta. Och under samt af allt detta eggas just de onda lidelser och begatr, dem tvảngsstadgarne förutsaltta och till hvilkas tyglande de blifvit stiftade; den lefvande andan förqväfives, materiella njutningar och sjelfviska iniressen bli det egentliga malet for strälvandet, der hvarje högre nträfvande synes fafangt; prestembetet sjelft blir en födkrok; sjelfuppoffring för allmänt vă blir en dárskap; moralens bud komma knapt mer i frága ān dà det gäller uppfyllandet af privata forbindelser man oeh man emeilan; i det'som till offentligt kall och offentlig verkstmhet hofrer anser man for nog, blott man för lagen àr oantastlig. Ett fikande för egna interessen och förmàner, för korporations- och stảndsiateressen, fôr bevarandet af redan innehafvande rättigheter och förmåner, eller för förvărfvandet af nya blir lifvets allmänna karakter; lagen inmänger sig í alla förhallianden, der en lefvande anda saknas, och att oskadd lovera sig fram ibland lagens klippor bliricke sâllan en af lifvets förnămsta uppgifter. 0 m , under sàdant förbátlande, icke destomindre en samhallsanda finnes, kan denna àtminstone icke utgà frản den kyrkliga institutionen, eller vara af denna en frukt.

Den stälining, som kyrkans tjenare strax ifràn bōrjan intogo i vårt land, har otvifvelalstigt ocksá icke litet bidragit till att usderbâlla och befasta ett sảdant förbăllande. De blefvo năstan omedeibart frán christendomens första införande en statsmakt. Prester voro nāston de enda skrifkunniga; de omgảfvo konungens person, de innebade icke sallan de förnämsta embeten uti riksförvaltningen. Detta

1 fobrening med de rikedomar dem kyrkan snart tillvallade sig, gaf dem, hvad hvar och on af unionstidens historia har sig bekant, en för hela landet farlig politisk öfvervigt. Om denna makt vall stăckades af konung Gustaf I:s kraftiga hand, sả hafva de dock fortfarande utgjort ett riksstảnd. De âro härigenom infllitade i dagens borgerliga strider. De ảro icke böjda ofver partierna oeb genom sin stallning giorda af dem oberoende; de utgöra sjelfva ett parti. De äro hărigenom invecklade i en strid fôr sin egen existens sảsom stảnd, hvilken icke annat kan ần ofördelaktligt inverka pa deras stălining sảsom den gudomliga sanningens fôrkunare, samt pả fortroendet för och uppmärksambeten på den sanning, som de ivsảdan egenskap forrkunna. Till älventyrs torde detta böra höra till en statskyrkas väsendtliga attributer, ja vara ett icke ringa vilkor for dess fasthet, verksamhet och bestảnd, att presterakapet utgōr ett politiskt element i statskroppen. I sådant hänseende torde just det böra lofordas, som i sig sjelft omöjligt kan annat ãn lănda den religiösa utvecklingen och en sann christendom till skada. Ty till en statskyrkas väsende hörer, att icke besta genom sig sjelf, d. 5 . genom kraften af den sanning som hon förkunnar, utan genom lagens arm och den borgerliga makt, hvarpá hon stêdjer sig. Hăr är ej fräga mer om hvad som ar sannt och rătt, utan om hyad som $\mathrm{I}_{\mathrm{r}}$ antaget och besvuret samt genom lagen faststaldt saisom trosnorm. Allt det som frản denna afviker är förkastligt, det vore aldrig sả obestridligt och offertygande i sig sjelft; ja tvàrtom: ju sannare det är, desto fördōmligare, ty desto mer hotas bennes beatảnd. Kyrkans tjenare utföra följaktligen icke
heller sjelliva hennes strider. De kămpas genom fiskaler och statens tjenare. Ett presterskap, som, fastăn andligt till namnet, dock icke i sjelfiva verket är någon andlig makt, utan endast en legal makt i samhảllsorganismen, har derfôre tillăfventyrs, just för upprătthăllandet af en sảdan makt, en icke ringa fördel uti vårt svenska presterakaps position sàsom riksstảnd, sá menlig för dess egentliga ăndamål en saddan stảlining än är.
En tredje omstăndighet, hvilken i allmănhet varit räknad kyrkan till en förmản, har också tillăfventyrs hos oss icke litet bidragit att hămma och fördröja den religiösa utveckligen. Den svenska kyrkan har státt isolerad och utan konflikt med andra religionssamfund; hon har ailt sedan reformationsseklet icke varit besvärad af nảgra trosstrider. Nu företer sig $i$ intet hănseende nảgon utveckling utan strid. Der, såsom i Ryssland, ingen politisk mening fâr yttras och ingen offentlig politisk diskussion eger rum, der är den statsborgerliga odlingen säkert icke att skatta högt. En engelsk theo$\log$ utlăt sig redan i forrra seklet: $» 0 \mathrm{~m}$ endast en religion skulle existera i ett land, sà skulle folket sannolikt snart antingen blifva likgiltigt fôr dess lärosatser eller vidskepligt $\mathbf{i}$ deras försvar; om endast tvả religionssystemer, sá skulle man beständigt öfva sitt nit pá utrotandet af hvarandra; men flerfalden, hvilken delar uppmärksamheten, minskar bigotteriet och hämmar förlöljelsen力. Hăraf má likvảl icke den slutföljd dragas, att christna kyrkan nōdvăndigt skall eller bör förblifva delad uti särskilda religionssamfund, samt att en sảdan delning skall vara ett villkor för en sann christendoms befordran. Om religionsbegreppen, sásom sam-
manhängande med menniskans offriga begrepp, nödvãndigt mảste med dessa forrändra sig och derföre aldrig kunna forrete en universell och oföränderlig tiktret, sà kumna vi icke räkna det till den christna kyrkans fullkomighet utan tvirtora till hennes ofullkomlighet, att hon för demna olikhets skull blifvit söndrad i dessa mảnga särskilda kyrkosamfond, som inu förefinnas, samt tro att vid en stigande grad af religiös odling och fordragsamhet dessa efterhand skola sammansmâta. Men der allsingen pröfning, allsintet utbyte af begreppoch ásigter eger rum, der torde fatijden svärligen kuntua blifva nágon apnan $\overline{\mathrm{K}} \mathrm{n}$ den förutsatta, nemligen antingen likgittighet eller ock vidskeplig intolerans uti den fortplantade larans försvar. Vi vädja i detta fall till erfarenheten. Men samma erfarenhet har ock, med hảnsyn till den tredjo punkten uti anforda citntion, bekrâftat, hvad som just ligger i religionens egen natur, buru just blott genom den frihet, till hviken denna flerfald har ledt och naturligen mâste leda, dess samma intressen befrämjas. Gif.cliristendomens sanning. fri; och hennes egen hüghet oeh vigt skail framkalia vărdiga kămpar till hennes försvar. Gif christendomens saining fri; och man skall omfatta densamma sảsom vairt slägte's oskattbaraste egendom. Ingenstădes àr helier kyrkornas antal sà stort som i Förenta Staternis nordōsira mest odlade stater, der likvâl ingen lag tvingar nitgon att tillhöra ens någon kyrka. Man râknade, euligt Baird "), i Boston àr 1840 pà en folkmāngd, motsvarande Stockholms, eller 88,000 , ej mindre ãn 85 kyrker (hãr hafva vi, om

[^0]samtliga barmbertighetsinrättningar, bvarest gudstjenst hålles, undantagas, endast 12); och att ej denna stad àr den enda eller stăr framom mängden af de 8 friga $i$ detta hänseende, upplyses ytterligare af samma blad, fràn hvilket anförda uppgift är bemtad. Ingenstädes har heller ett större nit visat sig för det som lảnder till befordrande af alt slags odling ech uppiysning, och framför allt för befordrande af christligt sinne och christlig kunskap; ingenstảdes sparas mindre uppoffringar af bảde tid och peuningar fobr sảdana 「andamál. Men, torde nȧgon inväuda, naf detta anmärkta tvàng, hvaraf vår svenska kyrka är besvärad, har likvăl icke hon ensam varit besvärad; det har fastmera intill nărvarande tidsålder utgjort det kyrkliga lifvets alimänna skaplyane. Hvarje land har haft sin statskyrka, som, om bon än visserligen pâ de flesta stallen stâtt i närmare berőring med andra än vàr, emellertid sträfvat att göra sig enrădande samt ur sitt sköte utestănga andra religionsforvandter. Skottland har, fastän det saknat religionsfrihet, dock icke desto mindre i ganska bög grad utmärkt sig för religiöst lifs. Men bärvid är vâl att märka: I Skottland var reformationen, mer än i nágot annat europeiskt land, en folkets sak. Den var der icke, sàsom hos oss, till hufvudsaklig del konungens verk. Icke gynnad och uppmuntrad, utan tvärtom sharare i strid mot konungamakten, tog den sin början, och under mángahanda strider mot samma makt befästades den. Det kyrkliga lifvet blef dermed oberoende af den borgerliga regeringsmakten, ett oberoende som sedermera i alla tider lifligt blifit förfäktadt; der upprättades ock lika litet ett prestvilde; folket tog sjelft den närmaste del $i$ kyr-
kostyrelsen och i de kyrkliga angelägenheternas handhafvande. Fordenskull, fastản lärobegreppet blef bundet och, likasom Luthers hos oss, Calvins läror der gjordes gallande slàsom en osviklig lăronorm, sà underhölls oeh lifvades dóck bärigenom uppwärksambeten pà de kyrkliga lârorna. De blefvo ett daglight be-traktelse- och samtalsǐmne; och sabbathsdagen, dá de ostördt kunde offerlemna sig at dylika samtal och betraktelser, samt den offentliga gudstjensten, med den undorvisning och ledning den härför erbjöd, blefvo dem alltå̉ kảra. Predikan âhördea fördenskull oeksà ieke slōsinnadt, såsom hos oss, utan med begrundniug och tillämpning af det predikade ordets innehàil. Har uppammades ocksả den friska stam, som, för att bibehàlla sin religiösa tro oförkrănkt, offvergaf sina fiders jord och sina anrörvandter, och pă Amerikas, da znnu vilda och ogästvänliga, kust sōkte sig nya bostäder, och frản hvars valddiga anda den hitintills annars ingenstådes forsporda utveckling, som der forreter sig, till bufvudsaklig del förskrifver sig. I Skottiond fóreter sig ock senast 1843 det upplyftande shádespelet, att, för att bibehálla församlingarnas râtt ofôrkrảnkt att sjelfva utse sig sima lärare, bland landets 947 pastorer ej mindre än 214 öfvergäfvo sina presilagenleter och trädde utur den faststallda kyrkan, zamt med de församlingsmedlemmars bi tand, af hvilka de átfoljides, upprăttade nya kyrkor ocb församìngar. Till ett bevis derpă, bur kyrkans lăror och ritus der nedträngt till măngden och med hvilken vårma de omfattag, larer heller intet mer behofva andragas, 3n att vid ett år 1849 utiaast tâflingspris för den bästa afhandling om sabbathens helgd ej mindre $\mathrm{Zn}^{2} 900$
tällingsikrifter, alla utgàngna fràn förtattare ur arbetsklassen, inkommo (bland dem den äfven hār sà allmănt lästa och vărderade skriften: pPerlan bland dagars), dả deremot hos oss förakt för sabbathens helgd allmănnligen bảde öfvas och predikas, samt fâ synas skatta vigten och inflytelsen af ett behörigt sabbathens bruk. Men kyrkan blef, sảsom sagdt, der straxt frản reformationens början omfattad såsom en hela folkets gemensamma sak; hos oss har hvad till kyrkan hörer bitiatills varit betraktadt sásom presterskapets ensak. Om många fromma, som gerna sysselsätta sig med Guds ord, visserligen ăfven gifvas bland oss, förlora sig dessa emellertid bland den stora mängden. De hafva icke tagit någon verksam del uti de kyrkliga angelägenheterna, likasom heller intet utrymme för ett sádant deltagande uti den kyrkliga institutionen varit dem öppnadt. Till och med att med likasinnade vảnner sammankomma samt lăsa och betrakta den Hel. Skrift har varit dem förmenadt, hyarpå det ännu gāllande Conventikelplakatet är det mest slảende bevis. Presterskapet fruktar for folkets inblandning i kyrkliga angelägenheter, eller för n $\mathrm{k} y$ yrklighetn, săsom det heter; och den tongifvande, inflytelserikare delen of församlingen har âtmin? stone hitintills icke försőlt att göra det vålde stridigt, som det i detta fall vill förbehàlla sig. Vi tillskrifva detta framförallt bristen pà beröring med andra religionsfôrvandter samt den okunnighet om andra "'aders religiösa skick och kyrkliga författaing, hrari mansväfvat och ännu sväfvar.

Redan den ställning, hyaruti presterskapet hărigenom måste stả, kan svârligen annat ăn menligt inverka pà presterskapet sjelft. Yi
vilja icke beskylla det svenska presterskapet för despoti. Vi tro att tvărtom ett ganska broderligt och umgảngamt förhảllande eger rum emellan presterskapet och församlingens mediemmar, átminstone hvad de förmognare vidkommer, som bafva tid och tillgàngar att taga del i sallskapslifvets vanliga forströelser. Men det är icke pà religiositetens gebit som de mötas. Religiösa oeh kyrkliga àmnen inga sällan eller aldrig i deras samtal. De kunns, satsom man a bâda sidor tyckes formena, pa intet sätt finna rum i gästabudet eller umgănget; de skulle endast störa dess giadje. Fràn fifvets vanliga värf och umgăngen är derföre religiositeten utestangd. Man det, hivaromman icke talar och hvarom vanligen allsingen fràga är, kan svárligen helier hafva líl i tänkesăttet. Man mả fördenskull icke undra, om, sàsom det ofta klagas, bland presterskapet sjelft en verldslig ton och ett verldsligt sione vanligen skulle befinnas rådande. Det saknir eggelsen of religiöst lif och ett intresse för kyrkans angelagenheter bos församlingen. Val är, vi medgifve det gerna, det religiösa sionet icke sả utslocinnadt oeh förqvalfdr, att den som sjelf lifvas af detsamma, ju icke pa hvarje ort finner likstämmiga, at hvilka han kan meddela sig, och den som verkligen formàr att vảcka det, skail aảkert belter iele sakna gensvar; men inflytelsen af den altmänina tonen har hvar och en sig âfven bekant. Att underballa ett sàdant verldsligt sinue hos presterskipet bidraga ocksi, utom dess politiska stalining, atven löningssättct och sjelfva den presterliga bsfattningens nārvarande beskaffenhet. En prest pá landet ăr sảsom bostălls-innehaivare vanligen jordbrukare, och har, átminstone vid stōrre lä-
genheter, ej sållan en vidlyftig ekonomi att besörja. Redan detta mảste, om icke minsla det religiösa sinnet, àtminstone draga bágen och uppmärksamhetep frản hans kall, eiler göra, att han àtminstone icke med odeladt ledigt sinne kan egna sig ăt det, hvarảt han bör egna sig. Han lar dessutom uppbördsman af tiondep, och invecklas af sâdan orsak i många menliga konflikter med sin församling. Underslef ega rum; ban utbekommer ej hvad han enligt lag 3 r berattigad att bekomma. Efterska̋nker han sin rătt, sả underbålier han härmed icke sällan en benảgenhet för rättskrănkning samt uraktlâtenhet i lagliga förbindelsera fullgörande; utkräfver ban den ater, sả invecklas han i râttegångar, som vảcka fôrargelse och motverka det moraliska inflytande, som han bảr ôfva. I stảder aflöning är frivillig, kan toren svårligen utga ifràn honom. Han blir beherrskad af den rảdande tidsandan och drages med af allmảnna tyckets och opinionens $s^{\prime} r c \bar{c} m$, i stăllet fôr att sjelf beherraka densamma. Ett fikande efter behag och gunst uppkommer, som ingalunda alitid ar ett sådant, som läuder till godo och till förbättring. En tredje beståndsdel af prestens lōn ãr sportlerna. Med undantag af sjukbesök, för hvilka han enligt lag icke àr berăttigad till năgra sportler, samt af betygs utskrifning, vid hvilka sportler ocksà sallan ifrảgakomma, kan han uti sin tjenst aldrig tillhandagă den enskilde, utan särakild ersăttoing. Penningen skall öfverallt vara med. Omőjligt kan detta ocksả annat ãn inverka menligt pá hans ställning till förtamlingsboarna. For dem; som icke kunna såsom găster besöka honom Det kyrkliga tillstándeh.
och tvärtom i sådan egenskap mottaga honom i sina hus, förblir han vanligen frāmmande. I utöfningen af sitt kall àr han sảsom pastor ocksà till betydlig del upptagen af förrâttningar, främmande fôr hans egentliga lărarekall. Det myekna skrifveriet, den măngd af betyg ban mảste utfärda, de mảngabanda må̀ af rent juridisk natur, hvilka át(ôlja embetet, hafva ocksĭ länge varit öfverklagade. Och om dem alla kan săgas, hvad forrut blifvit sagdt om ekonomien och landtbruket: da draga reke sällan sinnet ifran en verksambet, hvarảt hans kall uteslutande borde vara egnadt.

Icke pá hans personliga egenskaper, icke p ${ }^{\mathbf{1}}$ hans nitălskan för Guds rike, icke pá det fồrtroende som man har for honom, grundar sig heller hans befordran. Han har, om icke laglig rätt till befordran, âtminstone laglig rätt till förslag, i mán af innehafvande tjeusteár eller andra meriter. Bland dessa uppà försiaget uppförde, ej sällan för henne fullkomligt frằmmande, är församlingens valrâtt inskrănkt, der ens inom dessa grănser on oberoende valrätt eger rum. Församlingen har blott undantagsvis, i kraft af sărskildt privilegium (sásom Maria Magdalena församling i Stockholm t. ex.), rătt att sjelt utse sin sjālasörjare. En rătt, som uti andra kyrkosamfund bevakas som en väsendtlig fôrsamlingsrättighet, och för hvara oförkränkta besittning i Skottland, såsom nyss anforrdt ār, en så betydande del har trädt utur det gamla kyrkosamfundet, är băr ett exclusivt privilegium, af hvilket endast högst fả församlingar ăro i àtnjutande, och för hvars ernáende hitintills knappt nảgon röst inom vàr svenska kyrka har hojt sig. Och, det mã gerna medgilvas, det gōr
med hl̊nsigt till vàr nãrvarande kyrkoinrättning beller knappt någon skillnad, antingen han tillsattes af konungen, eller kallas af en patronus, eller atses al församlingens val bland pá förslag uppförda, eller kallas af församlingen sjelf, oberoende af förslag, eller ock, såsom i trenne andra församlingar är fôrbảllandet, embetet går i arf inom en viss slăgt sàsom ett fideikommiss. Betrakta vi härnăst och i sammanhang bärmed de meriter, som utgöra befordringsgrunden och berăttiga till förslagen till pastorat, sà äro dessa văsendtligen olika. Till mindre lagenheter äro de tjenttedr, till atörre lärdomsmeriter: aflagda examins, akademiska afbandlingar, utgifna skrifter. Vid nära 60 års alder, vid hvilans annalkande alder för andra tjenstemăn och medborgare, kan man pá grund af de förra, med enkel tjenstảrsberäkning, omsider ernả ett förslag; vid omkring 40 års ảlder tilltrāda andra med lärdomsmeriter och méd (nu omsider nyligen afskaffad) förhöjd tjenstårsberăkning (skolekarlar, gymnasii-lärare, academici m . fl.) samma indrägtigare bestăllningar, betrădande dermed mestadels en ny och för deras fordna kall ej sallan fullkomligt fremmande tjenstebana. Men uppá embetets utơfning tyekes hvarken den ena eller audra befordringsgrunden gōra någon skullnad. Ingen Klagan eller afuodsjuka har försports af de mindre församlirgarna mot de större, som fá till siba berdar emottaga mer qualificerade män, eller tvărtom. Embetets utơfoing har öfverhufvud sà pà det ena som andra stallet samma lynne och ordning. Och der en skillnad ăr mărkbar, sả börrôr denna bufvudsakligast blott af innehafvarens personlighet.

Vi hafva bitinti ls betraktat presterakapet i
-llmănbet, utan hănsyn till innehafvande grad eller kall. Betrakta vi de särskilda embeten, i hvilka det vid församlingen tjenstgörande presterskapet bos oss ăr fördeladt, sà möter ess det märkliga förbàllandet: kyrkoherden ensam âr det som f5rsamlingsvàrden egentligen aligger; han ensam är derför ansyarig. Vi vilja ej klandra detta, vi anse det tvärtom'i sin behöriga ordning? vi kunna hlott icke inse, hvartill de ofriga skola tjena, derest han ensam räcker till, samt måste anse som en väsendtlig brist i organisationen, om han som frisk och i sin verksamma alder icke gör det. Ocksi anses gemenligen öfverallt kyrkoherden som den egentlige sjllasorrjaren, hvilken såvăl hedern son lönen tillkommer; och till och med uti församlingar, der ingen stadgad aflöning eger rum, erlagged till honom stundom tiodubbelt, mot hyad man finner skāligt att bestá komministern. Betrakta vi áter hvad kyrkoherdon är med hänsyn till beskaffenheten af sitt innebaivande kall, sá torde han, med hänsyn till omfänget af hans kalls funktioner, kanhảnda răttast böra anses, för on sockenhöfding. Han har ej endast gudstjensternas ordentliga upprătthàllande $\mathbf{i}$, enlighet med gallande lag och ordning samt religionsoch sedevarden helt och hillet sig, ombetrodd, utan deltagande à fōrsaminngens suda. $\theta \mathrm{m}$ và i landaförsamlingar ett kyrkorảd eger rum, si sammantrảder det blott pả kyrkoherdeas kallelse, när han sà prôfvar tjeuligt; och detta endast zásom en namnd $i$ disciplinsrmàh, hvarvid doek tyrkaherden ensam ār den egentligt active. (I städer ār kyrkorádet àter blott en delegation af sockenstämman, behandiande enligt föreskrifven ordning samma ekonomiska

Frenden som denva.) Fôr ôfrigt gifvas inga församlingen eller pastoratet gemensamt rä rande arendep, af hvilka ieke han ar den egenthga ledaren, eller átminstone icke ännu alłmänligen anses böra vara det. I socken: stămman och i skolstyrelsen är han sjelfskrifven ordförande; i fattigvărden har han ock varit det Inda intill sednast, ảr 1847, uthomna nảdiga förordning. Öfver sundhetstillstảndet, med ett ord, öfverallt hvad pastoratet rörer skall han vaka. Af denna ledning och uppsigten öfver alla pastoratets ärenden, sảvăl ekonomiska som kyrkliga, i förening med hans enskilda ekonomi, upptages äfven till hufvudsaklig del bans tid, syanerligast i större och folkrikare församlingar. I pastorater med en folkmăngd af ānda till 10,000 invånare och derutöfver, som icke äro sällsynta (i Supne pastorat i Wermland uppgår den ända till 18 a 19 tusende), kan han ock syárligen vara nàgot mer ån en sàdan sockenhöfding. Stortandet af den egentligt andliga delen af bans kall, predikandet, nattvardstörhören, skriftermảlen, husförhören, sjukbesoken, wảste bär till hufvudsaklig del uppdragas ăt andra, om han an tager del i nattvardsungdomens undervisning samt äfven preditar nàgon gång. Af denna antedning uppkommo oeksà, flerstädes of behoivet, màugenstãdes ocksà blott fôr pastors beqvämligbets skull, redan tidigt medhjelpare elter komministıar. Men dả nu anslagen til! presterskapets allöning, såvăl till bostăllen som till tionde, redan förut voro tagna uti besitth ning af pistorerna, samt uppgingo till ett belopp, som icke sallon var betungande forr menigheterna, sá kunde denna nya ecclesiastika tjenstemannaklass' aflöning toljaksligen icke
blifva annat ăn knapp. Församlingarne anskaffade pá sin bekostnad smá bostảllet, man anslog ytterligare en liten spanmálsafgift per hemman, under det mestadels afven pastor sjelf bidrog med nảgra tunner spanmal till deras afföning. Dessa fingo nu efter hand sin del i de Kuranta ecclesiastiska göromàlev, sin bestămda predikoskyldighet och sin bestả mida del uti de Bfriga till gudatjenstens upprätthàllande hôrande ärenden, sina bestämda husförhōr att förrätta, jemte pligt och rằtt att besōrja ajukbesök, begrafningar, dop och őfriga ijensteforrattaningar, när de pakalias, I utaf flera fôrsamlingar bestáende pastorater kunna de fiven, enligt med pastor trăffad ôfverenskommelse, bestrida sjalavảrden helt och ballet, under det denne likvăl tager lönen. Märtill har sedermera kommit en extraordinarie tjenstemannacorps, Adjunkterna, bland hvilta de fôrnalmata, de uti hufvudstadens territoriala fôrtamìigar anställda första pastoraadjunkterna, allt mer synas på väg att undantranga de ordinarie medhje parne, komministrarne. Herr Beckman anmärker: ${ }^{\circ}$ Förtroendet med nattvardstuggdomens undervisning lemnas, der sh anses nödigt, sedan 25 âr tillbaka, ăt pastorsadjunkten framfor komministrarne, äfven om dea förre inom áret skulle haiva blifvit prestvigde. De hafva dessutom fler tädes sina páskbǒeker, i likhet med det ordinarie presterskapet. - Men sásom ganska anmärkningsvärdt mả vid frägan om de embeten, i hvilka svenska presterskapet vid församlingarne är fördeladt, icke fôrbigas: Sjelfva kyrkoherdebestảllniogarne, de enda, med hvilka sà văl det moraliska som juridiska ansvaret fôr församlingarnas värd är fötenadt, betraktas ickedestomindre som sà
föga vigtiga, att de ej anses fordra sin egen man, utan ofta nog åro såsom prachenden förenade medandra bestallningar. Sà hafva samtliga profeasorer och adjunkter i theologien vid rikets bảda universiteter, vid Lunds universitet dessutom 4 professorer inom de öfriga fakulteterna, 2 eller flera lehtorer vid de flesta rikets gymnasier hvardera silt probendepastorat, biskoparne mestadels 2, bisk open i Linköpingsistift icke mindre ăn 4. Om detta pratbendeväsende ăn icke är nyth, utan är en lemning fràn medeltiden, förblifver det derlöre icke minire onmărkningsvărdt. Mon invànder kanhănda, att pastoraterna lika väl kunna skötas genom vikariér. Men öfverallt betraktas det annars som ett vilkor fôr en god sjalavảrd, att själasobrjaren är fast pà sin plats och eger pàräkna att der fortfarande kunna lefva och verka. I mån af sin langre vistelse inom en församling kan han rătt Łănna och införlifyas med densamma, endast i man af hans lăngre vistelse och verksambet inom densamma Kan ock den religiossa och sedliga inflytelsen af hans kall gōra sig màrkbar och bära varaktiga frukter, blott under längre verksamhet och vistelse kan ban i nágon văsendtlig mản bidraga att der fostra en generation. Men dả de styrande sjelfva inom kyrkan sảlunda icke finna betănkligheter vid att bortgifva prestlăgenheter blott for emolumenternas skull till och med till sådana, hvilka knappt kunna taga ens nảgon del ì embetets föryaltnngs má man ej finua annat in naturigt, om dylika lägenheter af samma stâl afven eftersträfyas. Man bōr fördenskull icke finna underligt, om presterskapet, till och med pastorerna, ănda in i sitt sjuttionde àr, aisom erfarenheten of te visar, är stadt $\mathrm{p}^{\boldsymbol{\alpha}}$ en
fyttningsfot, sökande oupphōrligt nya och större lảgenheter. Det är hvad institutionerna och den rådonde andan har gjort det till: institutionerna och den rádande andan offa obemärkt en inflytelse, som öfverhuivud endast fa hafva makt att emotstà.

Vi hafva hitintills betraktat den kyrkliga institutionen, sidan den öfverbufvud àr i vàrt land. Det gitves odtingsgrader, pá hvilka den förderfliga inflytelsen till och med af de aldrasămsta institutioner ảr föga märkhar. Fōr katholiken, som föga reflekterar och för sitt samvetes tätinad finner nog att ha en biktfader, till hvilken han kan vända sig, är otvifvelaktigt den romersk- katholska kyrkans institution tillfyllestgörande. Sá kan för en menighet, som äonu icke vaknat till reflection öfver religiösa och kyrkliga ämnen, vàr nărvarande kyrkliga institution vara fullt nöjaktig. Den stâr doek framom den katholska; den rẩeker bibein uti menighetens havd till egen lä-ning och begrundning. Kyrkosångerna, sà vâl som hela den offentliga gudstjensten, erbjuda ock mycken nāring for ett sinne, som ảnnu icke trảdt utom det religíôsa bannatillstảndets reflectionslösa eafald. En okonstlad, oförderfvad ejal erfar dock alltid, om $\overline{3} \mathrm{n}$ omedvetet, att menniskan lefver icke allenast af bröd; om hon In föga höjt sina tonkar öfver stoftlifvet, sà erfar hon dock en hemlighetsfull njutwing i det, som flyttar henne derutöfver ech försàtter henne utom verldsbekymren för en stund; om hon än icke māktar ingà i nágon pröfning och nágot bedömande af det predikade ordets innehâti, ja icke ens màttar reda för sitt begrepp och med tanken tillegna sig samt i mipnet fasthalla det, kan hoa dock icke
undgà att erfara ett intryck af detsammz. Det verkar allt efter sin anda och sitt innehâll, ản förkrossande, àn upplifvande ocb hugavalande pà hennes sjalisstămning, och blifver derigenom heller icke utan inflytande och frukt pá hennes lefverne. I en landesbygds stilla enfald och pà en odlingsgrad der, i samma mản som de fôremฝ̂1, som sysselsžtta tanken âro fâ, ocksá alla litvets fürhallanden äro enklare och frestelserna färre, kan derföre ocksá den kyrkliga institurionen, sädan den är, knappast känas bistfallig; likasom ofverhutvud bristerna ej kunna erfaras af, àn mindre oroz nágon amnab, ảa den som hommit till medvetandet af ett battre. Vi vilja beller ingalunda neks, att ju, helst i en landsbygd, afven under nărvarande former mycket godt kan ástadkommas, hvarom ock erfarenheten understundom bär glädjande vittnesbörd. Den utaf uppriktigt fromt allyan lifvade stảmman frán predikstolen blir áhöraren kär; haa sluter sig till sin sjālasőrjare med vördnad och förtroende; han känner sig kanhảnda föga böjd att inlăta sig med honom uti andliga amnen, ty till begrundning öfver sảdsna lar han ej kommit, mea ä'skar sả mycket mer att uti timliga saker iohămta hoos råd; och bvilka tillfallen här erbjuda sig for en nitisk själasörjares inflytelse äfven i religiöst och sedligt hänseende, att stifta frid mellah oesiga, att vz̈cka uppoärksamhet pà forsummade pligter, alt gã tillhanda med upplysningar och erinringar bàde i ett oeh annat uảnseende, ligger it eppen dng. Och på valsignelserna af en sádan upplyst och och nitisk farsamlingsvard har otvifvelaktigt vár svenska kyrkas historia icke fá vedermálen att uppyica. Men der, sảsom i städerna
och fromförall uti stōrra städer, en lílligare idé- och verldsberöring inträdt och denna oförmediade oreflekterade frombet âr på vãg att försvinna, ja kanhända redan försvunnit, hăr intràffar strax ett annat förhâllande. Här förbyter sig sá latt en institation, om hvilken iutet uti den allmănoa andan eller i den vanliga umgăngesberōringen erinrar, i ett tomt formelvasende, likt Greklands och Roms offertjenst under den gamla hedniska religio. sitetens förfall; religionskănslav, den der ej stödjes af tanken, ej heller ingàtt uti och assimilerat sig med de föremál, som vanligen sysselsătta sinnet, förslöas och försvinner efterhand. Häraf uppkommer nu à ena sidan indifferentism och otro, med all den sedliga upplösuing som häraf blir en fôljd; hos andra, mestadels personer af ett redligt allvarligt sinne, hvilka djupt lida af det häraf härflytande förderf, men icke ăro i stảnd att göra sig reda hvarken för de egentliga orsakerna till dess uppkomst ej beller fôr medlen och sättet till dess afbjelpande, en dyster och mörk frombet, eller sả balladt läseri.

Ickedestomindre bōr man, derpá vara beredd, att samma uinö:ta fras, hvilken vid fràga om politiska reformer sà ofta löres pá tusgan, vid fréga om reformer i kyrkligt bänseende innu làngt mer skall lâta hôra siga pAllt ankommer dock pá sjelíva andan. Är denna god, sa blitva alla former goda, men âr den dalig och förvänd, sà utrattas intet med hvilken formförăndring som helst.w Men Norriges tillstând, jewfördt med Sverges, visar, of hvilket inflytande formerna ăro uti politiskt hànseende. De hafva ej mindre inflytande ikyrkligt. Det anforda kraftiga steget inom den

Skottska kyrkan, fôr att tillvinna forrsamlingarne rättigheten att sjeliva kalla och tillsatta sina lära e, skulle säkerligen heller icke bafva blifvit taget, om icke genom sjeltva de kyrkliga formerpa ett lefvande interes e föralit det som rôrer kyrkan hos hela folket blifvit underhảllet. Ocksá är det en allmănt kätud och medgifven sak, hvilket hinderligt och hămmande inflyrande fol àdrade, otjenlia former kunna utôfva, samt, tvărtom, hur mycket sjulfva formerna kunna bidraga till framkallandet af en by och fôrbăttrad auda. Och om fördenstull en andans makt erkä̀nes, så másto denna fram örallt ádagalăgga sig uti tillvăgabriogandet af sàdana former och institutioner, som forr dess friska verksamhet och lif, med hảnsyn till förhandenvarande förhảllanden, befionas tjenligast.

De allmänna principer, på hvilka dessa reformer enligt vãr tanke böra basera sig, äro föroămligast följande: 1:0 Att omrádet för en sjălasörjares verksamhet icke är större, än att han må kunna kảnna hvarje medlem af sin församling, ej endast till hans person, utan ock till hans religiösa standpunkt och odlingsgrad, samt träda med hvar och en, sảvidt möjligt är, $\mathrm{i} \in \mathrm{n}$ jemn och underhällen personlig beröring. 2:0 Att han med denna sin verkningskrets mả känna sig införlifvad; och hvarken af andras nycker mả kunna ryckas frản densamma, och icke heller hvarken för sin utkomsts skull, ej heller för lockelser till högre löneförmảner mà stả besıändigt pá sprảng att lemna deusamma. 5:0 Att han för detta sitt verksambetsomräde mả vara ensam pả en gảng báde moraliskt och juridiskt ansvarig, och icke ega nàgon annan bredvid eller under sig, pả hvilken göromálen
ma kunna kastas. 4:0 Att hvarje medlen af lärarekallet mả ega ett sảdant sjelfständigt verksamhetsomrảde. S:o Att lekmănnen má interesseras att taga del uti de kyrkliga angelăgenheterna och ett utrymme för deras verkuambet vara dem óppnadt i sjelfa den kyrkliga institutionen. 6:0 Att presterskapets 108n má vara pà fôrhand uppgord och bestămd före mottagandet af kaliet, presten betriad fràn all uppbördsskyldighet, samt utom den bestämda tönen allsinga afgifter for förrätiningar, under hvilka namn och titlar som helst, mă ifrágakomma, 7:0 Att presten mă uti möjligaste mâtt vara beriad frản alla ekonomiska bestyr och omsorger, samt andra kallet vanligen âtfoljande civila och kommunala bestyr, pá det ban odeladt má kunna egna sig át kallets andliga functioner.

- I alla lander, der folket sjelf tagit năgon del uti de kyrkliga angelăgenheterna, i Skottland, Holland och Förenta Staternas protestantiska forsamlingar, hafva ock dessa principer blitvit inskrifna uti den kyrkliga for fattningen. Flera bade härtill kunnat läggas, men vi hafva blott velat fâsta uppmãrksamhet pá dem, som utan nảgon märkbar rubbning i hărvarande kyrkliga förhållanden, aldra lattast lăta tillämpa sig, oeh genom lvilkas tillämpning de hufvudsaklygaste bristerna i vârt kyrkoväsende afven ofetbart skulte aflijelpas.
Pröfva vi enligt dessa principer Sveriges närvarande kyrkoinrättning, sà äro, hvad den fôrsta vidkommer, hos oss de flesta, mestadels af flera församlingar bestảende pastoraterna alltfôr stora och folkrika. En pastor mâ vara aldrig sả nitisk, sả kan ban hăr icke träda i nágon närmare personlig beröring med pastoratets
medlemmar samt genom sitt eget umglinge lifva interesset för christendomskunskapen samt bidraga att göra det predikade ordet letvande i deras hjertan. Han kan här svårligen blifva nágot mer än en sockenhöfding, hvilken handhafver och leder pistoratets kommunala oeh ekonomiska bestyr. Om han väl har en uppsigt afven Ofver rederna, samt antingen sjetf besüker eller törekallar dem, hvilka lefva lastbart och oordentligt, sà visar erfarenheten ofverallt, hur litet med dylika forrestallningar i allmänhet utrāttas. Ett lastbart valsende, sàframt det bärrörer antingen från bristande religiôs och sedlig odling eller frản förvảnda sedliga vanor och avigter, förändras icke genom en stunds samtal; och till att genom skräck tygla dess u brott ir deremot en pastors makt alltför inskränkt, nu sedan nästan all borgerlig makt i disciplinarmall blifvit tagen ur hans bănder. Och om han väl har nativardsungdomens undervisning sig betrodd, samt uti sidant hänseende icke litet kan bidraga till ett uppväxande slägtes fostring, sả är stor fara att i ett land, der folket sjelft icke tager nágon del i religionsangelägenheterna, denna förvandlas i en död minneskunskap, utan lefvande kảnnedom och tillämpuing. Ocksà băr just denna brist pá deltagande i religionsangelägenheterna inga hugnerika vittnesbörd för dess fruktsamhet. Men ytterligare âr af denna pastoraternas storlek en följd, att pastor omöjligt sjeif ensam kan bestrida embetets functioner, utan, sasom det väl hötves en suckethöfding, mâste, i strid mot tredje principen, hifra andra medbjelpare, komministrar och adjunkter, till sitt biträde. Men dessa hafva dà octsad, i strid Def kyrkliga tillståndet.
mot fjerde principen, ingen sjelfständig verkningskrets och ingen församling, för hvars religiösa och sedliga vârd de ãro ansvariga, blott med undantag af sádana församlingar, der komministern, enligt enskild ofverenskommelse med pastor, blifvit betrodd sjălavärden. Mrn härmed förvandlar sig sá lätt hela embetsförvalıningen i en död mechanism; de ofriga fonctionărerna utom pastorerna, näml, hela den talrika korpsen of komministrar och adjunkter, hafva intet eget failt för sin andliga odling och bearbetning, utan blott sin gina eller af pastor dem anvisade del i de af lagen anbefallda embetsgöromálen, med undantag af de tillfalliga förordnanden, dem någon såsom pastors vikarie kan innehafva. De fá det först som pastorer i ea álder, dà krafterna vanligen äro förbi. Häraf kan áter ieke gerna annat fơlja, àn att deras embate aíven dă icke sätlan máste forrvandla sig i en mechanism, till och med om sjellva embetets natur annat tillate. Den allmänt herrskande vamanatt àt adjunkten uppdraga de flesta bland kallets andliga functioner băr härföre ocksá det mest talande vittnesbörd. Beträffande de öfriga förut anförda principer, sá ligger uppeahart i dagen, huru fjerran de ànnu äro frản vărt kyrkovăsende.

Hivad särskildt hufvudstaden vidkommer, sả finnes bland de 8 territoriala församlingar, i hvilka han är fördelad, med undantag af Kungsholmsförsamlingen, ingen enda, der folkmängden icke öfverstiger 7000. Uti de öfriga 6, utom Adolf Fredriks, 8 fverstiger den 10,000 samt uppgar i St. Catharina anda till offver 44,000. Att lära kïnna en sảdan folkmängd, helat der sả täta flyttningar ega rum, kanicke anpat än öfverstiga en mans förmàga. Hus-
förhören, hvilka i landsorterna, der rotarna vanligtvis äro smá, mestedels ănnu ordentligt bevistas, erbjuda der âtminstone nảgot tillfalle att lăra kānna fơrsam lingens sedliga och religiösa tillstảnd, fastàn besôk i husen uti vărt land icke, sasom i andra kyrkosamfund, enligt gällande praxis ega rum, ehuru kyrkolagen till dem uppùsnar. Här àter, der retarna äro sa stora, att intet rum, utom templet sjelfi, skulle kunna rymma dem, bevistas de kaphảnda icke af 10 eller 20 personer. De quarstă alltsả såsom en tom formalitet, som i sitt närvarande skick utan skada tunde borttagas. Här eger pastor sảledes allsintet tilľalle att, mer ăn utaf tillfalliga drag och omständigheter kan inbemtas, lăra tảnna sin församlings religiôsa och sedliga tullstảnd; lángt mindre att träda $i$ en personlig beröring med sin församlings medlemmar samt öfva sågon direkt fôrbătrande inverkan pá $\sin$ fôrsamlings religiōsa och sedliga tillstănd. Pastorn sant öfriga lărarne i församliugen äro, sassom lakaren, hâr endast till hands for den som sjelf behager söka dem. De hvilka icke för förrättningar behöfva det, - och att nảgon blott af religiôst intresse söka nảgon, hörer till sällsyn'heter - kumua följaktligen bär tillbringa hela sin tid, utan att hvarken pastor sjelf eller någon annan bland prrsterskapet hänner dem eds till utseender. Man san här tillbringa hela sitt lif, utan att vara ioskrifven en gảvg i en församling. Att upprätthảlla den gudstjenstliga ordningen, begrafve, viga och dëpa, àr ocksà det enda ändamà!, som man med prestens kall hăr synes hafva afsert. Man har vid oätsta barns tödsel, i kraft af kongl. förordningen af dea $\mathbf{\$ 7} \mathbf{0 k t} . \mathbf{1 7 7 8}$, tillstadt fördoljandet af barnafoderskans namn, till och med

## 40

för kyrkoherden inom församlingen samt för den prest, hvilken förrättar barnets dop, och dermed indirekt antydt, sassom det synes, att detta 3 r ett osedligt förhallande, det han ej heller bör beifra. oPredıta, viga, döpa barn, begrafva - detta är prestens kalls, skref ocksi en Stockholmskorrespondent i Götheborgs H. och S. Tidning för nágra ảr tillbaka. Sportelsystemet och den föga berōring som mellan presterskapet och församlingsboerne, âtminstone dea stora mảngतten af desamma, här eger rum, kan derföre băr lâtt underhálla den tanken, att när man belalt den tillkallade presten för hans forralttning, och detta phederligto kanhănde, man for öfrigt icke har nagot med presterskapet eller kyrkan att skaffa. Päskőremedlen, presternes egentliga lön, betraktas ocksă icke sasom en laglig gärd, utan blott som en frivillig gâfva. De böcker, hvaruti gärden antecknas, bafva derfôre oclssả fâtt ett binemn: Tiggarbücker. En närmare beröring emelian presterskapet och församlingen, samt nágon sedlig inverkan från det förra, eller hvad maniandra protestantiska länder kallar sjălavàrd, kan utaf anförda skat här omojjiggt ega rum. Församlingarnas sorlek forrbjuder det till och med för det mest brinnande nit o- h den mest outtröltliga verksamhetsförmága. Pastorerne, de egentliga varrdarne af törsamlingen, aro, forrutan en ganska lid ödande expedition och all dem tıd, som gäst/ribeten tager i ausprà , dessutom ôfverhopide med kommunala be-tyr. De, hvilka lagigen àfolja hvarje pastors kall ofvertuivud, att vara ordförande i sina resp. fōrsamlingars sockenstāmmor, kyrkorãd och fattigvảrdsstyrelse, att hafva uppsigt ofver församlingens skolor och vara medtemmar af Konsi-
storium, torde hărvid kanhănda utgöra det minsta antalet. Nuvarande pastor i Storkyrko församlingen, $t$. ex., är dessutom ordförande i Kensistorium och v. ordförande i kongl. skoldirektionen, och har i dessa báda egenskaper en befattning, som uti andra, visserligen större, stift anses erfordra sin egen man. Men ytterligare $\begin{gathered}\text { or han } \\ \text { : ledamot } \\ i\end{gathered}$ direktionen fôr Elementarskolan, stāndig ledamot och $\mathrm{\nabla}$. ordförande i Stadsnảmnden, ledamot af Frimurarebarn-hus-direktionen, ledamot i Sabbathsbergs fattig direktion, ledamot af direktionen for Allmänna Enke- och pupillkassan, sjelfskrifven representant, fullmäktig i banken, ledamot af prestestảndets kansli-direktion, ledamot bland deputerade för tryckfrihetens vård, alla sallskaper och ordnar, af hvilka han dessutom är ledamot, att förtiga. Hvad komministrarne vidkommer, sả ảro dessa, sâframt de icke äro dess mer tillitade med förrättningar, uti de flesta församlingar sả illa lönade, att de ej kunna utan bekymmer egna sin tid at embetet, afven om de med närvarande kyrkliga författning ens dertill funne nảgon uppmuntran. Den icke obetydliga tid, som kallets lagligen dem aliggande funktioner lemna dem öfrig, egna de derföre åt andra för kal'et frāmmande göromål. Somliga hafva privatskolor, andra andra bigöromål. Mer än ett ordentligt uppfyllande af den dem lagligen ảlagda del uti den kyrkliga mechanismen fordrar man icke heller af dem. En komminister uti den folkrikaste församlingen har för det nărvarande den trägna bibefattaingen att vara notarie i prestestảndets kansli, en annan aktad komminister har förut varit sekreterare i samma stănd. Jag har med det nu anmärkta ocksà ingalunda velat tadla de pre.
sterliga funktionärerna. Jag skulle dermed äfven tadla mig sjelf, som, dả jag nedskrifver detta, ocksả besörjer ett till församlingakallet icke hơrande göromàl. Om nảgot tadel bâr eger rum, sà âr det blott oeh bart rigtadt mot sjelfiva den kyrkliga institutionen.

Tanker man sig nu, det vore den kyrkliga târarekorpsen, i strid mot sin bestàmmelse sảsom Guds rikes barrolder, blott ett levitiskt presterskap, som, likasom leviterna i G. T. hade $\sin$ tempel- och offertjenst att besir rja, si afvēn hade till sitt egentliga kall blott det, att fullgöra de af lageu oeh allmänna seden anhefallda kyrkliga funktioner och rius, să borde intet med skal kuma invăndas emot den kyrkliga institutionen bärstădes, sádan den âr. Ingen torde med skal ha att beklaga sig, att de ej fullgöras punktligt och ordentlig', ja afveu tjenstaktigt oeh beredvilligt, likasom uti detta hänseende beller inga klagomal blifvit hörda. Till och med mot aflöningssättet kan under Eả̈nda fôrutsätining icke gerna nảgon befogad anmärkning göras. Det bliver visserligen stundom kânbart fôr den, som ofta nödgas pâkalla prestens bitràde for förrattningar, fikasom lăkarens til itande bli ver det för den sjoke, men detta âr en olăgenhet, som endast kan lảta kảnna sig for fá. För presterskapet sjelf är det a andra sidan troligen för de flesta báde tungt och menligt, att fôr sim bergaing bero at sina församlingsboers diskretion och, toed all nitalskan för kallet, ej endast se sig ur stảnd att nágot uträtta, utan afven kankănda vara tryekt al brist och behof, i fall man icke eger den lyckan och förmàgan att vara behaglig och blifya sōst för fôrrăthingar, mea lăkarea delar i detta hänseende samma lott med honom,
i fall ban icke har den lyekan att bli omtyekt och bli modern. Men tănker man sig âter, det borde till religionslärarens kall hufvudsakligen och i första rummet höra att befordra sin âbörares förbăttring, att gōra det predikade ordet lefvande i deras hjertan, att väcka hos dem den kristliga tro och kảrlek, som àr den enda borgen báde fôr alfmànt och enskildt val, samt, sâ vidt möjligt àr, och pà bonom beror, tillstoppa de stădse fiódande kâllorna fôr laster, nôd och förvillelser - dà erfordras, enligt vàr tanke, en helt annan organisation, i enlighet med ofvan uttalade pritueiper.

Vi hafva i föregáende attiklar utvecklat behofvet af en ny kyrklig organisation. En sảden kan, enligt min tanke, utan nàgon synnerligt märkbar rubbning i bestáende fôrhàllanden, här verkstallas gonska lătt, ãtminstone sâ tillvida att de hufvudsakligaste af de pärvarande bristerna aftijelpas och ett fritt verlisambetsfalt öppnas för den nitiske. Om lönereglering har redan fôr nágra ảr tillbaka frâga blifvit väckt; i andra stader, såsom Götheborg, Jōnkôping och Gefle, her ocksá en sidan blifvit verkstalld. Vid förra riksdagen ingingo oeksá ständerna till Kongl. Maj:t med en underdảnig petition om vtfârdandet af en nådig skrifvelse, att presterskapets löner, să vàl komministrars som pastorers, mátte ôfver hela riket bestảmmas. Utfärdandet af denna nảdiga skrifvelse kan, sedan vederbörande embetsmyndigbeters yttranden blifvit inhemtade, sảkerligen nu icke lä̀ge forrdröjas. Följaktligen bör man hoppas, att inom kort âfven bàr nàgot steg tages för att bringa den sả lănge och allmãnt ofverklagade olagenheten af presternas godtyckliga afloning till ett slut. Sker detta gemensamt för

## 44

hela Stockholms stad - naturligtvis under förutsättning att nu varande embetsinnehafvaie má aflơnas pá forrut őfligt sät, om de det asstunda - och dermed tillika sả, att alla sportler försvinna, samt hvarje ordinarie forsamlingsllarare blir så aflonad, att han, fastän i tarlliga lefnadsvilkor, kan utan bekymmer eller binäring odeladt egna sin verksambet àt sitt kall, sá afbjelpes härmed en olägevhet, som icke allenast under nărvarande förbàllanden verkar menligt $i$ och för sig, utan ock lăgger hinder i vägen fôr alla andra reformer. Om ăter, enligt andras förmenande, en lönereglering vall borde ske, men sportierna likval fortfara, sà vore bărmed en fördel visserligen beredd forsamlingsläraren, i det han nu hade en bestảmd och gifven lōn att påräkns, men alit det moraliskt menliga inflytande, som det närvarande aflöningssattet bar med sig, skulle bărmed quarstå ofōrändradt. 0 m presten ocksà genom den faststālda lönen kunde komma i ànjutande at en tarflig bergning, sả ligger dock gemenligen i menniskans natur att vilja ha mer, och samma frestelser för karakteren qyarstode bărmed ofōrăndrade, samt à fôrsamlingsboernas sida samma skefva stâllning, hvilken nu gōr, att, derest presten opảkallad träder inom deras dörrar, man menar att han antingen kommer fôr att inställa sig och tigga, eller ock för att anmärka något eller spionera, s̉̉ framt ban icke Ir en oftare sedd gåst $i$ deras bus. - Men för det andra. 0 m , sảsom anmărkt blifvit, församlingarne nu ăro fôr stora, att under nărvarande fōrhảllande omōjligt nảgons krafter fōrslả fôr en behörig sjălavảrd, sá kunde med det presterskap, som här ăr anstăldt, ăfven denna olägenhet till nảgon del alhjelpas, om denna
vård delades med komministrarne, och dessa, jemte pastor, hvardera finge sitt serskilda distrikt att vàrda. Sả ega āfven i Skottlands folkrikare fôrsamlingar inom städerna kompastorer rum. Till denna distriktefördeining borde dà Ifven höra, att hvar och en, han vare pastor eller komminister, vore pastor inom det honom anvisade distrikt, ensam aosvarig for dess vârd samt alla till en kyrkoherdes embete inom detsamma hörande gōromál och förrättningar. Nu blifver visserligen äfven i detta fall distrikternas folkmāngd allt fôr stor, att medgifva all den sorgfälliga vârd, som man i andra lănder ăr van att påräkna. I Skottland och Förenta Staternas nordōstra protestantiska stater anses en folkmäng af mellan 1 och 2 tusende fullt kunna upptaga en sjahlasörjares tid oeh verksamhet, om ban skall kunna egna àt sin fôrsamling den vård, man utaf honom vill pirakna, och detta under fall ledighet fràn alla såväl kommunala, som ekonomiska och politisha omsurger. Hir finge ingen i sitt distrikt, utom Kung holmsförsamlingen, en mindre folkmanged àn mellan 3 ech 4 tusevdr, i Catbarina nàr mare 5 tusende, om blott den närvarande ordisarie arbetsstyrkan skulle tilitas. Men hvar och en finge pà detta sâtt ea församlirg, hvars tillstànd och behof han kunde să̈rmare: lảra känna, än som nu ir görligt; han kunde deis gesom besök i đeras hus, hvilka här sảsom i andra lānder lagligen borde alaaggas bonom, minst en gảng om àret, dels sàsom găast vid fôrrătlningar, dels si̊som handledare af deras barn vid Nattvardsuudervisningen, dels genom busiôrhör, hvilka, efter en sảdan distriktsfördelning, det tillăfventyrs icke blefve omöjligt fôr en nitisk lărare med förtroende och infly-
tande inom sitt distrikt att upplifva, finna mảpga ocb rika tillfallen att utsả mảnga goda frōn, oeh skule säkert, om han det sjelt icke förmädde, icke sakna biträde för afhjelpandet of mànga olăgenheter i sina fôrammingsboers yttre och ekonomiska stāllning. Han blefve icke en fremling mer ibland dem, han blefve slkert, om han det pjorde sig värdig, en allmänt aktad och hos de flesta välkommen găst. Mânga fortroendets band kunde härigenom knytas, mảnga văckelser till deras sjảls lyftning, till medvetande of sed igt vărde och aktning för detsamma, till sorgfalligare värd bâde om sig sjelfva ocb om de sina, tilt deltagande fôr andra ej blott i deras lekamlign, utan jemval i deras andeliga nöd, kunde härigenom till och med under sălliskapsififets glada form meddelas. Ja, ordet ifràn predikstolen kunde genom en sảdan nẳra personlig beröring blifva uppmărksammadt, förstảdt och kărt, och icke, sả̀som nu ofta är fallet, ett fâfängt förkinggande Jjud. Och for de filantropiska sallskapernas sà vãl som för enskilda ehristliga menniskovänners menniskoălskande nit oeh verksambet kunde religionsläraren pà sảdant satt, hvar oeh en inom sitt distrikt, blifva en sodjepunkt. Medverkan och stōd skulle pà sidant sätt sàkert aldrig saknas den samvetsgranne, nitiske religionsläraren; men kallet, som nu, just derföre att han intet kan uträtta, är honom tungt, skulle sàlunda blifva hoeom kārt. Mōdosamt blefve det ock tillika, det är sannt, men mōdorna fôr Christi och Evasgelii skull äro jjulva, helst dả af dessa môdor no̊gra frukter förspôrjas. Eu sảdan förăndring skuile ofelbart, pà samma gàng den ôppnade ett fât fôr en välsignelserik inve kan pà försam'ingen, silkert
ieke heller förfelatsin helsosamma verkan pá presterskapet sjelf. Intresset för kallet 'skuile lifvas, i samma mán som utsigter erbjobde sig att kunna gagns i detsamma; en inbördes taflan, icke att fá sportler oeh băttre löneinkomster, utan att bäst kunna vàrda och tjena sin församling skulle uppstá. - Men harför erfordras uppenbarligen, att denna distriktsverksamhet blir permanent. Endast i mán af fortfarande vistelse och verksamhet inom detsamma, kan sjălasőrjaren infärlifvas med det honom anförtrodda verksamhetsomrảde. Till Stockholms stads konsistorium bar frản prestsällskapet bärstảdes en petition om distriktsfördelaing nyligen blifvit inlemnad; men under förslag tillika att dessa distrikter borde ombytas och cirkulera $i$ en viss ordning mellan församlingslärarne. $O \mathrm{~m}$ hărmed vâl nàgon historisk kunskap om församlingens tillstand kunde ernås, formàr jag icke inse, hvad uti sedligt haxnseende härmed kunde vinnas. Man kunde ceke infürlifvas med ett distrikt, det man strax àter borde lemna. Hivad med de af samma asllskap derjemte forrordade besolk i husen i förenåmnda fall kan àsyftas, om icke möjligen en fiskalisk uppsigt, under det systemet i. öfrigt förblifver sig oförăndradt likt, förmảr jag ock lika litet inse. Men, skall man invăuda, möjligen har nảgot distrikt varit nog olyekligt att fâ en sjalasörjare, med hvilken det icke kan finna sig belátet. Nả vall härmed kunde intet värre intrăffa, ăn som i nărvarande stalloing stundom eger rum. Man blifver missnöjd med, men kan doek icke blifva quitt en sjalasorjare, såsnart han ieke gjort sig skyldig till nàgot brott allar nảgon embetsförsummelse, för hvilken han enligt lag kan
dömas embetet fôrlustig. Och om till en god ordning måste höra, att hvarje ärende borde anmålas hos distriktets lảrare och utan hans ve'skap ingen presterlig förrättning inom hans distrikt ske, sì kunde, sedan detta skett, ingen $b$ ifva betaget att vanda sig till en anoan, till hvilken han hyste mer förtroende. För hvarje lärare, som icke uppgifvit allt hopp om sina medborgares akıning och kärlek, skulte oek detta silkert blifva en ganska kraftig och i de flesta fall fullt tillräcklig tillrättavisning, derest ban sjelf gjort sig skyldig till nágon felsktighet oeh försumlighet, - Men ytterigare en tredje mycket vigtig förảndring skulle ock ganska latt lata sig tiltvăgabringas, sisom det synes. 1 Stottland har hvarje pastor vid sin sida ett kyrkorad, med hvilket han har att râdslâ och ôverlăgga om det som till församlingens religiösa och sedliga värd hörer. Det träder tillsammans minst en gàng i mănaden. Hvarje medlem af kyrkoridet har dessutom sitt distrikt, hvaröfver han måste fôra en speciel uppsigt. Pá detta saltt lifvas intressat for kyrkliga angelăgenheter hos församlingens mediemmar; en vexelverkan mellan dem oeh sjalasorjaren uppkommer; de sporra ömsesidigt hvarandras nit i det som länder till deras forsamlings sedliga lyftning och förkofran. Den kyrkliga disciplinen fâr oek härigenom sitt eftertryck: det uti kyrkorảdets namn beslutna förekallandet, den utaf detta meddelade varningen och bestraffningen blir en dom, icke afkunrad af sjolasôrjaren personligen blott och bart, utan en opinionens dom, afgifven af de mest aktade medlemmar af fôrsamlingen.

Flera reformförslager kunde härtill tilläggas, men vi inskränka oss till dessa tre saisom, en-
ligt vâr tanke, de mest maktpåliggande och medförande tillika den minst märkbara förïndring i det närvarande tillstandet. Hartill m̌, till den vigt man hảrà mà vilja fâsta, endest Jäggas ett fjerde, visserligen af mer underordnad beskaffenhet, nảmigen det, att i den nuvarande klocsarens stalle en för hela församlingen gemensam ansvarig kyrkoskrifvare mảtie antagas, som egle att i sitt eget namo och pá sit eget ansvar fôra bückerna. Härigenom kunde relipio släraren, i likhet med hvad uti andra lănder eger rum, till icke obetydlig del befrias frán det mu honom àliggande öfverklagade tidsôdande skrifveriet och endait beböfva forra en skarskid husförhörslăng för- sitt distrikt. I Englonds församtingar hafva också dylitia kyrkoskrifvare eller clerker reden länge egt ram, oeh vi se inga visendtliga binder, af hvilka ett sâdant reformförslog här mer äa der lorde mätas.

Vi hafva med dissa föreslagna reformer egentligen afsett hufvudstiden. Om uti landsorterna pastoraternas klyfoing än pà de flesta stallen synes af beholvet palkallad, samt komministrarnes upphojande till sjelfständiga pastorer, der icke pastor ensam racker till for forsamlingens vård, med nảgon äudring i töaingssăttet, ganska lâtt borde laita sig tilivàabriogas, samt, derest det nuvarande adjunktväsendet blefve afskaffadt, tillsâng till ett tillfalligt biträde ganska lâtt kunde bereda; fórsamingeläraren, i det att till folkskolelărare företrảdesvis sảdana, som hade absolverat de för presterliga kallet erforderliga studier, autogos, och livarigenom afren folksko evãsendet kunde orduas pà en bätre fot oeb framtida ntang er oppass for en miednor-

Det Kyrktiga tillsiảndet.
garklass, hvilken nu är blottad pá alla sádana: sả har dock derstảdes behofvet utaf kyrkliga reformer tillafventyrs hitintills gjort sig mindre känbart, dels mötas de kanbănda ock af större svárigheter i anseende till de mer ingripande förandringar, hvilka redan af här antydda reformer blefve en följd. Här âter kan deras genomförande icke mötas af nágra hinder och svårigbeter, om deras antagande befiones lämpligt och ăndamâlsenligt. De kunde hnappast. ens leda till sảgon forhöjoing i den till presterskapet utgảende allöningssummans belopp, utau kanhănda blott till en jemnare oeh billigare fördelning af detsamma sả val på de skattdraganda som pả de löntagande. Och i en tid, dả likartade förslager frản flera hảll blifvit gjorda samt, under det detia skrifves, jemvăl uti det utkomna första hăftet af Tidshrift for Lilteratur, har jag med desto större tilförsigt till hufvudstadens behjertande velat fratosialla ett forrslag, som allestädes uti andra lăurer, der det uti den kyrkliga författmingen blifivit inskrifvet, haft ett högst verksemt och välsignadt inflyta de.
$V_{1}$ inse blott allt fôr và de svärigheter, som afven med en fôrảndrad orgaoisation skola möta sjollasorrjaren, om ban $i$ kallet skall nasgot utràtta. Inrotade laster, förderfliga vanor och plăgseder utrotas icse lătt. Den lōsaktighet och rảhet i sederna, som i det oerbōrda antrlet af oảkta barn bevittnar sig, och hvilken blott uti bristande religiös och sedlig odling samt uti outveckladt medvetande af det sanna menniskovardet kan ha sin grund, utrotas jeke hvarken sả lait eller genast. Oeh lika lutet hvad hàraifd stảr $i$ omedelbart sammanhaų̨: en försummad barnauppfostran och sed-
lig vård inom hemmen. En băttre anda màste uppkomms, om detta onda med de hotande svära följder, bvartill det leder, skall kunna förebyggas; och denna meddelar sig icke ögonblicklizen och genomtränger ingenstädes en hel menighet i ett nu. Men blott och bart genom en sådan embatsfordelning, som băr blifvit föreslagen, kan sjalasörjaren i sitt kall nágot verka for uppräekandet af en sảdan anda. Ty endast härigenom kan han lăra känna och sătta sig i beröring med de mest aktade och sedligt odlade inom hvarje samhällisklass, samt saluuda medelbart genom dem verka pa andra, dem han sjelf icke tran nả eller pả hvilka hans egna förestallningar och ord äro fruktlösa; och genom ett nitiské kyrkcrád kuede en opinionsnămnd tilivăgabringas, som säkerligen icke litet skulle bidraga till att hämma och tygla uppenbar lastbarhet. För superiet, för fäders försummelse utaf barn och maka, för lastbar sammanlefaad, för söndagsarbete till mehn för dem, som uppå verkstäderna fá sin upplostran, kunde sallunda átminstone sà tillvida sãttas en grän:, att dessa svàra laster och oseder icke opitaldt och utan offentlig beifran kunde öfvas. Men andra mehnliga förhållanden gifvas, mot hvika säkert ingen kyrklig organisation i och fōr sig ensam skulle något förmá. Här finnas hela trakter, till större delen, om ieke uteslutande, bebodda af innebyggare utan något bestämdt näringsfáng, som lefva af stundens tillfalliga förtjonst ocb tiggeri; som bo tillsammans i kyffın, i hvilka man icke utan vămjelse kan träda in, och der de bo utanskilnad till kōn och áldrar, af âtskilliga familjer, äuda till 10 personer ochderutöfver; personer som sakna kläder till att styla $\sin$ nakenhet; som icke anständigtsis
kunna infinna sig i nảgot sällskap, ej heller pà det rum, der Guds ord forkunnas, och i hvilkas boningar samt för bvilkas simnen öfverhufved allt hvad tilt gudaktighetsöfning och christlig undervisning härer har fiammande. I desuis sköte uppväxt barn (văl ieke många, emedan fá sakria styrka att motstả den vanvărdnad, hvaraf de strax i sin vagga mötas), som, afven om skelgang för nagon tid kan beredas dew, dock kanblinda mestadels skola bebălla de vanor eeh de lyten, som de frản dessa hem hafva medfört. Hir äro tâllor till laster och brott, dem sakerligen ingen retigionsvard ensam, den vare aldrig sả god och văl ordnad, skall kuvna tilistoppa. Om dylika arma och ofvergifna viset icke sakna sinne fôr andliga meddelandee, sả erforifas likval ieke allenant andelig, utan jemval lekamlig hjelp, för att de skola resa sig upp ur sitt fall. Barmhertigheten, framförailt den ensbilda vä!görenheten, är bär lăngt vāltaligare àn religioaslârarens ord. För dessas andliga hjelp har, i fôrbigảende sagdt, den inre Missionen i Loadon blifvit stiftad. Tiden, belst dả församlingarne, oaktadt dea slamderklyfning som der sketh, ännu fortlara att vara stora, kan nemigen icke medgifva fôrsamlingslàraren att, tittrāckligt för det som deras tillstànd kräfver, aysselsätra sig med dessa ôfvergifina, oeh eriarenheten har dessutom visat, att de ej slllan mer lyssua till mann ur deras egen klass. De missionărer, som i missionssalliskapets tjenst användas, mest lek${ }_{\mathrm{m}}^{\mathrm{I}} \mathrm{I} \mathrm{n}$, utmărkte för gudsfruktan, vit och goda seder, hafva inom den stora staden London sitt särskilda distrikt sig anvisadt, der de besöka de fattigas boningar, ôppaa med dem samtal som kunna läsda till ailmản văckelse
och undervisning, utdela lămpliga lärorika böcker och andaktsskrifter, och afgifva derpà mảnadtliga berättelser om sin verksamhet. Och att med en god anda ech ett i öfrigt val ordnadt kyrkovăsende en sádan missionsverksamhet kan under sådana fôrhállanden blifva vălgörande, mả icke nekas, sỉ făłảng och förspilld, om ieke störande och förderflig, den under andra kyrkliga fôrbálianden säkert skulle blifva. Men ānskönt svàrigheter möta, skulle biträde săkert icke saknas en nitivk sjảlasörjare; och hvad han sjeif sảsom enskild icke fôrmảr, kan genom andras medverkan och förenade krafter blifva mójligt. Mea ett hufvudvilkor for alf verksambet, sả vãl andelig som lekamlig, âr ordning. En hufvudsak är fördenskull att să ordea den kyrikliga förfatiniogen, att sjảasörjaren, jemte det han sjelf har en sjelfständig verkningskrets, tillika kan finna medverkan och bjelp bos andra nitiska Cbristna samt blifva fôr dessas verksambet och nitalskan, hvar och en inom sin krets, en föreningspunkt.

Emellertid, om religions- och sedetillständet härstảdes med skăl mả vảeka bekymmer, mă man dock derföre ieke misströsta. Det var för icke mảnga ár tillbaka icke băttre i London. Hivem bar ej ofta läst upprörande berättelser om tillstảndet i Bethnal Green, hvarest den fattigaste delen af denna oerbörda stads befolkning är hopadi Men ãnskönt myeket der ännu àterstår att gh̄ra, har dock den christliga kărleken redan visat hvad den förmár. Knskilda associationer haiva sávąl med fysisk som andlig omvardnad kommit de behōfvande till hjelp, de stora törsamlingarne ha blifvit klufna och sōnderdelede i smärre, öfver 60 bya kyrkor hafva under loppet af omkring 10
\}r blott af enskilda medel blifvit upp'örda. Man invăndar kanbända, att vår hufvudstạd, i likhet med hela landel, är fattig; vi haiva icke Londons rikedomar. Men här âr ej heller frága om uppoflring of medel; här galler blott att så ordna vârt kyrkovalsende, att de krafter som äro mà kunna bebörigt användas och finna ett fritt och loftesritt falt for sin verksamhet. Bedraga vi oas ieke alltfor maycket, âr ocksĭ bristen härpa just det som baller nere och forquăfyer de adjaste krafter. De sakna den andeliga spis, om hvilken vir Fralsare talar dă han alger: s Min mat är den, att jag gör min himmelske Faders vilja och fullbordar hans verkn; de sakna ett fâlt för sitt ädlare verksamhetsbegär; de se med all sin menniskokăriek ingen utsigt att kunna göra năgot till sina medmenviskors sanna bàtuad och förbättring. Man obppne eh sadan utsigt, och summor, hvilka bortkastas i toma nöjeu och förströelser, skola villigt och med ett mot Gud taeksamt hjerta biras fram pá mensklighetens altare; en tid, som nu fáfängt förspilles, skall gerna egnas till menskligt väl, sà snart man lärt fôrstà huru detta kan ske. Men framfüralit üppne man en sảdan utsigt fôr religionsläraren sjelf, på det han mả blifva, sảsom han benămnes, en andans man, en ledare fôr den andliga verksambeten inom $\sin$ krets. Oeh om jag sjelf inom mitt kall fôr nārvarande saknar en si̊dan, och derföre máste gōra datsamma icke med frojd, utan med suckan, sả skrifver jag detta blott $p$ ả den kyrkliga institutionen, com i sitt närvarande skick, Hingt ifrăn att upplilva, st今rta och sammanhalla, tvărtom splittrar, hämmar och fôrqväfver all andlig verksamhet.


[^0]:    *) 0 m religionsfriheten 1 Förenta Staterna, I sid. 110.

