프NDLITGAR

# 1 <br> <br> R ̈̈TTEGANGEN 

 <br> <br> R ̈̈TTEGANGEN}

mellan

Lüjtnanten Freidenfeldt
och
Trädgårdsmästaren Bergqvist,
rörande den sednares vägran fôr den förre all trâdai giflermal med hans dolter.
STOCKHOHLM.
CII.
F. D. Schelize's Bokthyckfr, 1848.

## Utdrag af Protokollet, hallet hos Stochholms Kämnersrätts Fjerde Afclelning den 1 November 1845.

S. D. Herr löjtnanten vid Wermlands Kongl. Falt-jägare-regemente Fredric Daniel Freidenfelt hade till denna dag erhàlit stämning à trädgảrdsmästare-âldermannen Sven Bergqvist, pā grund af ett den 22 sistlidne Oktober till Kamnersrätten ingifvet sà lydande momorial:

## ${ }^{\text {Till }}$ Stockholms högtärade Kämnersrätt!

"Sedan trägârdsmästare-âldermannen bär i staden br Sven Bergquist omkring Juni mânad ionevarande âr gifvit mig bestamdt samtycke till af mig sökt trolofning och äktenskop med sin dotter, Maria Cbarlotta Bergqvist, hvars oinskränkta bifall härtill jag äfven hade erbảllit; har likvăl bemälde br àlderman sedermera, af anledningar som jag icke kảnner, âterkailat sina ord, eharu dess dotter á sio sida, icke förāndrat sina tānkesàtt eller sin fasta önskan om vàr àktenskapliga förening, hvars förvägrande skulle, sâsom jag tror, djupt inverka på heunes logn och sinuesfrid.

Vid detta fërbâllande och dâ den vigtiga rättigheten för tvenne personer att ingå äkta förening ej kan vara beroende af en annans blotta godtycke, ser jag mig föranlảten anhâlla, alt fôrut bemailde hr âlderman Bergqvist mả stämmas till svaromảl à mitt yrkande, att fà med hans dotter Maria Cbarlotta ingà det öfverenskomna och af honom fôrut bifallaa ehura ou afslagna giftermàlet, samt fällas till det ansvar 4 §. 6 kap. Giftermâls-balken stadgar.

Jag hàr i $22 \frac{1}{2}$ âr tjent sấsom officer och är fôr närvarande näst âldsfe lōjtnanten pâ Stat vid Wermlands Kongl. Faltjägare-regemente, samt kammarpage bos Hans Maj:t Konungen och stabs-adjutant hos Öfverkommendanten i Stockholm, i och for hvilka befattningar jag har
en ârlig inkomst af cirka $1050 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$ Banko, så aft jaç, jutill dess vidare befordran erbâlles, tror mig ega utvagar till tarflig bergning for mig och min blifvande hastru; och som jag för öfrigt i afseende på vandel och stadga anser migy mer ân tillräckligt vilsordad genom de befattningar jag innehar, hoppas jag alt mina framstallda yikanden skola finoas med skäl och rättvisa törenade.

De bandliugar som fordras för att lemisa upplysningar i alla omstandigheter, livarpá sakeas utredonde kan bero, skola vid iaställelsen hos domstolen blifva företedde; förbehâllandes jag mig ōppen talan i allt hvad med saken har eller fär gemenskap. Stockholm den 22 Oktoder 1845. Fredr. Freidenfelt. Lijataant. ${ }^{3}$

Vid upprop af mâlet installde sig br löjtnanten Freidenfelt genom skriftligen befullmäktigadt ombud, extra ordinarie kammarskrifvaren i Kongl. Postverket Carl Augost Beogissoo, hvaremot âddermannen Bergquist, ehuru, efter hyad stadstjouarne Castersson och Lundstedt intygade, behörigen stämd, icke lăt sig afbōra. Till stöd för kāromâlet ingaf kammarskrifvaren Bengtsson foljande handlingar:

1:0 "Afskrift. Maria Charlotta Bergquist, född i Slockholm den 5 Martii 1823, har efter forretagen undervisning och ádagalagde prof af berōmlig Cbristendomskunskap offentligen aflagt sin trosbekännelse och derefter blifvit i dag första gàngen delaktig af Herrans Heliga Nattvard.

Gud gifve benne nàd att tillväxa i Guds och vàr Herres Jesu Christi kunskap och obrottsligt hảlla sitt förnyade Döpelse-fërbund. Stockholm d. 24 Martii 1839. 0. Winter. Pastor i Catbarina.

Communi d. $\frac{\pi}{3}$ 1839. Segerquist. Comm. - — -- - Commun: d. $\frac{2}{3} 46$. Gestrin.

Likheten med originalet intygar N. Ignell, Comar i Calharina."

2:0 "Läjtnanton vid Wermlands Kongl, FälfjägareRegemente, Kammarpagen hos H. M. Konungen Fredric Daniel Freidenfelt är fōdd i Kihla den 12 December 1804, hegick H. H. Nattvard med välgrundad Christendomskunskap forsta gàngen den $\frac{15}{4} 1821$ i Clara Församling, afflyttade med vitsord om hedrande vandel ke 1826 frản sistuāmn-
de församling till Kongl. Hof-\{örsamlingen, hvilken han änau tillbör, och har med vördsamt bruk of de beliga Nâdemedlen forrenat en hedrande vandel samt är till âktenskap veterl. ledig. Stockholm den 7 October 1845. J. Nordensoo. Ord. K. Hofpr. ach Pastor i K. Hofförsamlingen."

3:0 "Lüjtnanten m. m. Vallboree Herr Fredric Freidenfelt eger ej allenast mitt bifall oáterkolleligen till vảr aktenskapliga törening, utan âr det med mitt samtycke hosgảende anmálan till laga átgārd dertill inlemnas. Stockholm den 20 October $18 \% 5$. Charlotta Bergquist. Dotter till àldermannen S. Bergqvist."

Att Mamsell Charlotte Bergqvist egenhändigt och af fritt beslut undertecknat ofvanstâende fôrklaring, intygas pâ begäran. Stockholm som ofvan. N. Igoell. Com. i Gatharina."

4:0 "Att undertecknad, enligt anmodan bâde af Mamsell Maria Charl. Bergqvist och Herr Löjtaanten Fr. Freidenfelt, báde skrifteligen och munteligen communicerat mig med Herr Trädgàrdsmästare-ảldermannen Sv. Bergqvist, för att i godo bilägga den emellan honom och Herr Löjtnant Freideafelt nu víd Domstol anhängiggjonde sals, rörande bifall tifl bans dotters, Maria Charlottas, giftermál med förrbemälde Löjtnant Freidenfelt, ebura ntan framgàng, intygas pä begäran of Stockholm den 310 ct .1845. N. Ignell. Comir i Cathar."; hvarförutan ombudet förevisade, dels Kong1. Majits under den 2 December 1845 meddelte nådiga förordmande fôr hr 10jtnanten Freidenfeit, som dả varit anställd vid Kongl. Lifbevärings regementet, att vara kammarpage hos Kongl. Majt, dels Kongl. Majits den 7 September 1836 för hr 10 jitninten Freidenfelt utfardade transport-follmakt, Ivvarigenom Iojptoanten blifvit, uppà derom gjord underdànig ansölran, ifràn nyssbemālde Kongl. Regemente till Koogl. Wermlaeds Faltjä-gare-regemente förflyttad, dels ock i afskrift en ifràn Generalhefälet i Fjerde Militär-distriktet den 18 Olstober 1838 till Ofverkommendanten för Stockholms garaison aflàtna skrifvelse, hvaraf ishemfades, att Kongl. Maj:t genom general-ordres näst füregàngne dag i nâder befallf, att br löftaanten Freidenfelt stulle sâsom adjutant utí

Öfverkommendants - expeditionen för Sfockholms garnison tjenstgöra, à hviken skrifvelse kommendanten br öfversten och riddaren Carl Ladvig Davel sistlidue gârdag meddelat det intyg, att hr löjtnanten Freidenfeit fortfar att sâsom stabs-adjutant i nyssnämnde expedition tjenstgöra.

Efter upplasande af dessa bandlingar yrkade kärande ombudet att âldermannen Bergqvist mảtte vid verkande vite föreläggas att à annan atsättande dag sig infinna; veh blet, med bifall härtill, mảlet uppskjutet till Lördegen den áttonde i denna mảnad klockan half tolf pà dagen, dă käranden borde âter sig infinna och hvartill kallelse skalle utfärdas â âldermannen Bergqvist med förelăggande, att vid vite af sex riksdaler treltiotva striltingar banko jaktlaga inställelse; hvilket afsades, hvarefter Bengtsson afträdde. Àr och dag som förr skrifvet stâr,

## Pà Kämnersrättens văgoar

A. Egerström.

## Utdrag af Protokollet, hallet hos:

 Stockiolms Kämnersrätts Fjerde Afdelning den 8 November 1846.S. D. Vid upprop af det ifrản den 1 i deana månad till i dag uppskjutae mâl emellan hr löjtnanten Fredric Daniel Freidenfeldt, kärande, och trädgảrdsmastare-àldermannen Sven Bergqvist, svarande, inställde sig parterne, käranden genom sitt förut begagnade ombud, e, e. kammarskrifvaren Carl August Bengtsson, och svaranden genom hr auditören Carl Axel L'Orange, efter företedd fultmakt.

Sedan det vid forra rattegångstillfallet i màlet förde protokoll, jemte de dà ingifne baddlingar blifit uppläste, inlemnade kammarskrifvareu-Bengtsson en handling, hvilken lydde sìlunda: "Sedan min fader först gifvit löjitnantea Fredr. Freidenfeldt och mig tillảtelse att fâ förlofva oss, blef han oense med löjtmanten, men lemnade mig derefter en skrifvelse, deri han bestämdt föblarade, att bas
gaf sitt samtycke till vart ägtenskap, endast vi ville vänta tills arfskiftet blifvit upprättadt; ett par dagar sednare begârde han att fả lảna denna skrifvelse, med försälkran, alt hans mening icke var att âtertaga den, ptan endast att vidare genomläsa densamma; med det förtroende jag var skyldig min fader, lemvade jag omnämnde skrifvelse, mev, đâ jag dagen derpå âterbegärdo den, svarade min fader endast, "att den ligger bra der den ligger." Alla mina systrar hafva âhört hvad jag här anfort, samt dessutom har sã väl löjtnant Freidenfelt som direktören Ölimans dotter, Charlotta, läst omnämndo min faders skriff. Stockholm den 5 Nov. 1845.

Charlotte Bergquist."
Efter uppläsning bäraf tillkännagaf kärande-ombudet, pâ gifven anledning, att nảgon formlig forlofning emellan hr löjtnanten Freidenfelt och jungfru Bergivist val icke agt rum, men löjtoanten hade af aldermannen Bergquist begärt och äfven erhàlit samtycke till giftermâl med denyes dotter, ehuru addermaunen Bergquist sedermera, da frỉga om lysning till ägtenssapets foltbordan af lojjtnanten vâcktes, sitt samtycke dertill âterkallat.

Hr auditören E'Orange utlät sig, att innan han inginge i svaromàl ả förevarande stămming, ville ban till Kämners răttens bedömande hemstāha, buruvida icke, enăr sista: momentet i 4 S af 6 kap . Giftermâls-balken stadgade, att harn icke finge of föräldrar söka fivarken böter eller skadestảnd i fräga af denna beskaffenhet, mảtet jemvâl vore af tvistemāls natur ocî borde i denna ordning behandlas. Det vore visserligen hr löjtnanten Freidenfelt, som här stāmt, men dả àldermannen Bergqvists saratycke till hr löjtnantens giftermàls ingảende med ảldermannens dofter ástusdades, să vore āfven bär det fall for handen, hvarom syss àberopade lagrum handlade, hvadan hr auditören, som ondandrog sig att ingả i svaromảl á den i brotemâlsvâg ot tagne stämningen, anhäll om Kämnersrättens utlátande êfver hvad han sálunda androgit.

Kammarskrifvaren Bengtsson ansàg frêgan böra sâsom brottmàl behandlas, och firmoderle sảgot afseende ieko böra fästas à bvad Ar auditören L'Orange anmärkt, hvadan ombeden fingo afträda, under det Kämmersrätten ölverDade till foljande, for dem, áter inkallade, afsagde

Beslut:
P. Som den af hr löjtnanten Freidenfelt i förevarande mảl vächto talan bufvudsakligen âsyflar uppfyllandet af elt, efter br löjtnanteos formenande, träffadt aftal om ägtenskapsförbindelse med trädgärdsmästare-àldermaunen Bergqvists dotter Maria Charlotta; allsâ, och ehvad det af br löjlnanten derjemte framstāldte pâstảende om höter â Beráquist, för det ban skall hindrat det sōkta giftermảlet, vioner aficende eller jcke, och hvarom Kamnersratten nu ansec sig icke büra pá förhand iogà i prôfning, finner Kimnerirätlen, vid jemförelse af hvad 10 kap .1 oeh $8 \$ 8$ Rättegảngsbalken förelsommer, förevarande rāttegàng bora $i$ den för tvistemàls behandling i 25 kap, nyssberörde Balk stadgade ordning bandiäggas; hvadan det áligger hr löjtasaten Freidenfelt att med stampladt papper forse de af honom till Domstolen ingifue handlingar.

För att komma i tillfalle att fullständigt svaromâl afgifva, antö̈t nu br auditören LOraage om 14 dagars uppskof med målet, med begäran tillika, att dertorut undfà utđ̛rag af det víd förra rättegàngstillfallet i malet fōrde Protokoll, samt afskrift af det i dag ingifne yttrandet ifrå jungfru Bergqvist; och dả kammarskrifvaren Bengtsson häremot icke bade nảgot att erinra, blef mảlet nitsatt att àter förekomma Lördagen den 28 i deana mảnad, kl. 12 pà dagen, dà parterne horde vid laga äfventyr âter sig infinna, svaranden beredd att svaromál á stäningen afgifva; hvilket afsades, bvarefter ombuden afträdde. Ar och dag som ofvan.

## Pa Kämnersrăttens vägnar

Jred. Hojer.

> Utdrag af Protokollet hallet hos Stockholms Kämnersrätts fjerde afdelning foljande dagar âr 1845.

Den 28 November.
S. D. Dà man till vidore bandlāggning fôretog det frản den Si denna mânad uppskjutne mål emellan hr löjt-
nanten Fredrik Daniel Freidenfelt, kärande, ocb trādgảrdsmä-stare-ăldermannen Sven Bergqvist, svarande, installde sig parterne genom deras förut begagnade ombad, e. o. kammarskrifvaren Bengtsson och hr anditören L'Orange, dervid den sednare ingaf skriflligen författadt svaromàl med deruti áberopade transumter af 2:ne ifràn löjtnanten Freidenfelt till aldermannen Bergqvist allâtne bref, hvilket allt upplästes, hvaroppà Bengtsson anhöll att fà del af de ou ingifne handlingarne för att desamma med slotiflligt yttrande bemōta; och dà auditōren L'Orange häremot icke hade nȧgot att erinra, fick Bengtsson forenämnde handlingar emottaga med föreläggande, att nästkommande Lördag den 29 dennes klockan 10 förmiddagen, dertill máiet pppskjōts, sig yttra, och dâ jemväl de no emottagne bandlingarne àterstalla, hvarvid aoditören L'Orange äfven borde sig infinna; hvilket afsades, bvarefter ombuden afträdde.

## Den 29 November.

S. D. I närvaro af parternes ombnd, såsom vid sednaste rälregångstillfallet, företogs nu till forlsatt handläggning instämde saken emellan hr löjtnanten Fredrik Daniel Freidenfelt och trädgårdsmästareăldermannẹn Sven Bergqvist, dervid kârandens ombud àterställde det emottagna anförandet, hvilket befanns vara af foljande lydelse:

$$
{ }^{\text {nTill }} \text { Stockholms Kämnersrätts } 4: \text { de afdelning! }
$$

Till svar á den stämning br löjtnanten Freidenfelt à mig utverkat, uti pâstãende, det nämnde hr löjtnant skille fâ med min dotter Maria Charlotta ingá äktenskap, fär jag bestämdt förklara, att jag aldrig lemnat br löjtnanten nâgot löfte till alktenskap med bemâlde min dotter; - att jag ieke eller ämnar nảgonsin lemna ett sádant, och att jag är fullt öfverlygad, det icke nảgon verdslig lag kan âlägga mig att bifalla en ह̄kla förening, bvilken icke allenast jag atan hvar och en annan om sina barns vāl angelägen fader ovilkorligen máste, efter kânnedom om br Jöjtoantens antecedentia $i$ kärleksväg samt hans ôfriga vandel och financiella förhällanden, finna rakt stridande emot den vàrdnad, buldhet och ontanka, som förăldear bảde efter Gods och verdslig lag äro skyldige att egaa at sina baras närvaraude och framtida văt.

- Ir löjtnantens uppgiff, det jag skulle lemnat ett sảdant lôfte, är helt och hâlle diktad och vederlägges af hr löjtnantens egne skrifvelser. Hr löjtnanten uppgifver nemligen i stảmningen, att detta löfte skolle varit meddeladt i Juni mảnad detta âr, men utaf närlagde bref till mig of den 18 sistlidne Joli synes pâtagligen, att dả, ehnru nära en månad seduare, ânnu icke ett sâdant lôfte âgt ram, utan beklagar br löjtnanten sig derôfver, att jag sökt afböja allt meddelande $\mathbf{i}$ detta ämne, och erkänner såsom ett fel, att hr löjtoanten allt för länge afhàllit sig ifrản att för mig fromfora sitt tănkesātt for min dotter; ocb uti en sednare skrifvelse af den 31 sistlidne October eller sedan stämoingen redan var utverkad, erkēnner hr löjtnanten ytterligare, att icke eller dâ, sâledes fyra mảnader sednare, nàgot samtycke erhâllits, ehuru br löjtnanten sâger sig hafva derföre användt alla möjliga bemödanden. Denna skrifvelse röjer föröfrigt sà ëppet br löjtnantens karaktär och afsigter med det projekterado giftermàlet, att dertilt visserligen icke behöfvas nàgra kommentarier; men nog bordo br löjtaanteu förstå, att den friare, som innan han ä̀nu fâtt ja, botar sin tilltänkte svärfader med stämningar; chikaner och klander af testamenten, bouppteckningar ocls arfskifien $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. samt sålunda pàfagligen ger sig tilkäana sảsom en chikanör och processmakare, icke gerna blir inslâppt till medlem inom nâgon stilla och fredalskando familj.

De skāl som föröfrigt förljjoder mig att lemna det yrkade bifallet äro af sảdan art, att ho lôjtnantens eget väl fordrar del de icke má blifva föremàl för Domstolens bandläggning; men pỉ det br löjtranten mâ kunna förstā, atk de âro kānda och lunnaa framtagas, vill jag endast páminna om afiarerne i Halland och Blekinge igranskepet af Ronneby, samt om de nästan otaligo kärleksäfventyr och misslyekade giftermâls försoken i hufvudstaden, bvilta till och med under frieriet till mia dotter, och ānnu i denna stund, ifrigt fortsittas.

BHt af dessa mâsle jag likväl í afseende på dess in verkan å fürevarande rättegảng, nỏgot närmare vidröra, nemligen:

Den 28 Deeember 1843 blef hr läjtnanten högtidligen ati flere altningsvärda personers och till och med förmäns öfvervaro lagligen trolofvad med en person, som dả naturligtvis lika som min dotter nu, utgjorde bügsta idealet för hr löjtnantens stönhetssione och utan bvars ägande det dả var för br löjtnanten "halft omojigigt alt blifva lycklig." Den eviga kärlekens outslackliga lâga, bvars tillvaro hr löjtnanten vid sin herrskarinnas fötter så ofta, sả hersligt och ômt bedyrade, kan väl möjligen sedermera nảgot ba saktat sig, men emedlertid är br löjtnanten ännu i denna stund icke lagligen frigjord frản denna fastning, bvilket slit jag à i tillfalle att lagligen bestyrka, derest br löjnanten icke godvilligt erkảnner det.

Nu stadgar likval Lagen uti 4 cap. 4 §. Giftermålsbalken, att fastehjon som vilja skiljas at, skola gifva Domcapitlet sảdant tillkä̀na och att först derefter fastningen gàr àter, hvilket stadgande förklaras uti Kongl. Brefvet den 11 November 1747 hafva tillsommit pâ det hvar och eo ej mả sig förlofva och sedan lättsionigt det áter uppbäfva, utan att sådant först hos vederbörande tillkännagifva. Och dâ br Iöjtnantes sàledes ànnu i denna stend är lagligen fastad om icke vid flere, átminstone vid ett annat fruntimmer ān min dotter, sã är det klart stt br Jöjtnanten icke en găng är ledig till âkta förbind lise, hearom ban nu stämt, och detta förliallande är salledes ensamt tillfyllestgöraude för det totala afslag ả stämningsmàler, hivarom jag härmedelst i ödmjokhet anhảller. Stockholm den 22 November 1845. Sv. Berggvist, genom C. A. L'Orange, enligt fullmakt." Åfvensom de derutionan âberopade bilagor, bvilka lydde sâlunda:
"Transsumt. - St:m d. 18 Juli 1845.

## Högadle Herr Alderman!

Dâ herr Alderman funnit rön godt, att afbrija allt meddelande medt mig i en sak, dervid det ejar herr Aiderman obekant, att dess Dotters lugn och framtida lycka beror - - stâr det ej inom wiljatis omrâde, att dōda de kanslor, dem hon och jag hysa för livaratidra - -

Jag anllagar mig eadast for elt rel, och dâ jag erklaner det, önskar jag att Xiderman mâtte glömma detsamma, veml, att jag nog länge afhàllit mig att för. Herr Ảlderman framföra mina tănkesatt för eder Dottes, men jag ar af Herr Xildcrman miaskänd, missiörstâdd,
neksd att troklara mig, och dit ir ej underilet att allt uttydes till min
 vörduadsfullt Fred. Ereidenfelt. ${ }^{11}$

## Utanslciften:

"Âdermasaen Höglalle Herr S. Bergqvist.

1 de transumerade delarne lika Igdande med Originalet, intygat
G. J. Lügrèn.
N. Gustafeson.

Conducteur.
"Stum d. 31 0ct. 1845.

## S. T. Herr Âdermannen S. Bergqvist!

Sedan jog firgulves fakttagit allt, hyad saival mitt eget fornuft, som ock aldre aktado personers råd, för att pà vảnskaplig vig, erhallaHerr Xitdermans samtycke till min förening med dess dotter, har Ådeeman tringat mig till det obehagliga steg att nödgas anlita lagen đerom. Det ir afverlladigt erinra: att religion, lag och sedolara Mro förenade pa min sida och att utgangen af denna sak för mig beh Charlotte om8jligen kan bli missgynnande; det aterstar nu endast att framstalla sakea sãdan den blifver och hurn den möligen hade kumat blifva. Xiderman ar ej den förste far, och blifver vid Gud ef den siste, som mot sin vilja nödgas gifva sitt samtycke till en förening, som icke ingàr i dess: âsigter; jag kan respectera en kraftig vilja, men aldrig elt blindt molstánd, hwars fortsattande eadast medför resultater, som äro och blifva hrảnkande. Lagen dömer oss emellan, och det bliver sedan jag som-i stöd deraf afyen kommer att gà lagligen till vaga; sì val förrattad boupteckning som arfshife, med liera förhallanden, homma att i enlighet derrred tillintatgöras; och att med Ed styrka uppgiften, blifver ssdan de beMlagliga âtgarder, hvartill jag tvingas att pâfordra - och allt detta olycksaliga ledsamma och chicanerande forlatlande, en faljd af en ofiorMarlig ovilja: hraremot om vi pă vănskapligt sătt, och sắsom ahtnings$v$ ardt folt emeilan Drakligt it oppajorde denna vigtiga, angeligenhet, skall jog icke blifva svår att komma öfrerens med; denna uppgöreise kan bist she genom tredje man, och sslunda alla personligheter undvikas.

Om Xiderman ville gifva sitt skriftliga samtycke till greströrlofning ar jag annu villig att âtertaga den ingifaa stamningen och sedan icke brâdska.

Ānnu en gảng will Jag pà detta satt söka en medelv̉g, som jag tror det hearje aktuingsvard opartisk menniska delar min ôfrertygelse, ar den enda för oss báda firnuftiga och hedrande.

Jag lirr Iran techna
Odmjukast
Ereildenfelt.

## Thenthriften:

"S. H. T. Herr Åtderman Sv. Bergqvist." Lika Iydende med Originalet intyga:
G. J. Löfgrén.
N. Gustafsson. Conducteur."
Kärande Ombudet inlemnade bârefter ett skrifteligen författadt nu upplast genmäle bärâ, hvilket uppà svarande ombudets derom gjorda oemotsagda anhállan, blef till honom öfverlemnadt med föreläggande, alt Lördagen den 6:te instundande December kl. 10 formiddagen, dertill ytterligare behandling af málet uppsijōts, detsamma med svar bemöta och dả kärande ombudet förstãndigades att àter sig infinna; hvilket afsades; hvarefter ombuden afträdde.

## Den 6 December.

S. D. Vid företagande af det ifrân den 29 sistlidne November till denaa dag uppstyjutna mâl emellan herr Iöjtnanten Fredric Freidenfelt, karande, och trädgârds-mästare-ildermannes Sven Bergqvist, svarande, inställde sig parternes förat begagnade ombud, e. o. kammarskrifvaren Carl August Bengtsson och herr auditearen Carl Axel L'Orange, dervid den förre, jemte áterstallaode af den vid förra rättegàngstillfallet emottagne replik, inlempade skriftligen författadt geamäle derà; varande förstnämnde skrift af följande lydelse:
"Till Stockholms Högtärade Kämners-Rätt!
Det var icke oväntadt, att svarandens ombud skulle, i brist af redhara skäl, nödgas taga sin tilllykt till smädelser och hảe. Detta ôfverensstāmmer fallkomligt med andan af deras handlingssätt, hvilka âtagit sig att pà enskild väg söka befrämja svarandens planer, ehura jag knappt tror, att de lảga och grofva hotelser de tillàtit sig emot bâde mig och demoiselle Bergqvist, hafva gillats eller ens varit kända af hennes fader, bvars tänkesalt jag anser dertill alltfōr hederlige, ehuru hảndelsea för närvarande gjort honom till min motpart.

Jag skalle visserligen kunna svara i samma ton, och t. ex. lâta anmärkningen att ingen of svarandens döttrar fätt träda i gifte, ställas i sammanhang med uppgifter, att ban ionehar och disponerar deras môdernearf, och sà vidare; men afbàllande mig on och alltid frản della sät!
att föra min talan, går jag att möta bvad à svarandens vägnar i sjeifva saken blifvit mot mig anfürdt.

Man bar inväodt, att mina s. kallade "antecedentia" $n_{i}$ kärleksvăg och öfriga vaudel samt financiella förhàllanden, ${ }^{\text {n }}$ skulle gifvit svaranden rativis anledning att vâgra det af mig sökta äktenskapel; men man bar icke gjort sig besvär att ens forsöka bevisa det ringaste.

Betraffande min vandel behöfver jag blott erinra, att de befattangar jag innehar i publik tjenst och den bevisning jag för öfrigt förebragt rörande min stallining i samballet lemna tilltäcklig borgen att icke nảgon vanfrejd vidhäftar min persou. I afseende pà "linanciella förhàllanden ${ }^{n}$ kunna endast de komma under òfvervăgande, som för närvaraude äga rum, och, rörande dessa, bar ingentiog för mig ofördelaktigt blifvit lagt 1 dager. $\theta_{\mathrm{m}}$ än under forflatna dagar ekonomiskt bekymmer träffat mig, bvilket ej nekas, sà är det dock for mig saarare en heder, än en skymf, att hafra med seger gâtt ut ur striden. Motgàngens skola àr lärorik; och skulle blott de sallsynta menniskor, mot livilka lyckan allid varit leende, fá anses fredade fràn förkastelsens dom, sả belslagar jag de flesta. Möjligtvis hafra sjelfva mine respective motstàndare någon gảng fâtt röna en bitter erfarenhet af menskliga ödens omvexlingar, utan att derföre anse sitt värde förringadt.

IVad angảr de omtalte "anfecedentia i kärleksväg" vare sig "i Blekinge eller Halland" fjerran eller "nära Ronneby," behöfver jag blott anmärka, haru Lagstiftaren foreskrifvit den bekanta ceremonien af tre offentliga lysningar sâsom vilkor för en vigsels fallbordan, och baru ändamàlet härmed är, att mana hvar och en, som troe sig hafva anspràk pả nàgon of de trolotvade, att genast göra desamma kānda och gällande. Intrâffar dả nâgot sảdant med mig; sả har ju svaranden vunnit sitt ändamál att hindra det nu ifrágavarande äktenskapet, i foljd hvaraf - om svaranden vere verklig viss pá de äldre trolofningar ban omtalar, det vore klokast af honom, att genast medgifva det af mig sökta giftermâlet för att desto för genom tysningar framkalla de pretendenter, som for alltid gjorde alltsammans till intet.

Som emedlertid icke svaranden företett fullmakt, att föra oâgon quinuas talan $i$ ãodamảl att hindra det ifrágavarande äbtenskapet; tror jag mig berättigad bestrida all rätt för honom att, rörande alla àldre àktevskapsförbiodelser, àstadkomena någou bevisning, likasom jag äfven anser ordningen fordra, att jag icke ingar i riogaste svaromál, rörande ämnen liggande utom sakens grảns.

Slutligen, rôrande det af mig i stämbugen omfalta, at mig gifna löftet af br àlderman Bergqvist att erbảlla dess dotter till äkta - bvilket löfte, enligt hvad den sistpämnde sjelf intygat - till och med varit skriftligt for jag medgifva, att genom missförstànd hos stàmningens forfattare, ett misstag ägt rum i afseende pà tidpunkten, hvilken varit den 2 sistlidne Augusti, ehuru jag vid stämuingens undertelsnande ej kom att sâdant förmărka.

Skulle, emot min ōaskan och afsigt, nágot sårande finnas i mitt bref af den 31 năstlidne Oktober, fâr detta aicke härledas fràn annat, än hr âldermannen Bergqvists eget bemôtande emot mig vid ett nyss föregàngel tillfalle, bvilket kunde sätta äfven den mest kallsinniges tâlamod pá ett hárdt prof. Stockholm den 27 November 1845. Fred. Freidenfelt, gen. C. A. Bengtsson."
Hivaremot det af auditören L'Orange afgifna svar, som inu upplästes, lydde sálunda:

## 

Utaf br löjtnanten Freidenfelts replik uti det af honom emot mig entamerade tvistemâl, vill det nästan synas som skufle hr löjtanten sjelf nu mera vilja bortblanda tvisteämoet, enär han uti repliken icke anfört nàgon enda omstäadighet, ãnna mindre àberopat nảgon bevisning för detsamma, samt br löjtnanten till och med erkānt hvad jag likväl med hans egna skrifvelser öfverbevisat honom om - eller att han i stämningsansôkan framfört en ruppenbar osanaing, dà han deroti falskeligen föregifvit, det jag uti sistlidne Jali mànad skolle lemnat honom samitycke till âktenskap med min dotter; men dà br lojitnantea sicke bestāmdt áterkallat sitt kâromảl och icke eller, sảsom
jag uti min exeption ovilkorligen fordrat, eflänt giltighelea af de skäl jag âger att vagra hr löjtnanten intradet bland min slägt, sả fär hr löjlnanten ursäkta, att ehuru mycket jag än âlskar freden, jag likvảl icke bör i sakens närvarande stallning efterskānka nàgot enda of mina försvarsmedel, hvarföre jag ock härmedelst, föriflarar, att jag ieke àterkallar nảgot edda af de förhâllanden jag uti min exeption fört hr löjtanten till last, utan att jag tvertom är beredd att lagtigen styrka dem i den mon sâdant erfordras, för stt ảdagalägga ofoget af hr löjtnantens kàromál och nädvảndigheten för migg, bâde sâsom fader och medborgare, att motverka detsamma.

För detta ändamàl torde lilkval, såsom jag fôrut nämndt, den trolofning hr löjtnanten den 28 December 1843 ingick, vara för det närvarande tillrëctslig, enâr densamma icke, pà sätt lagen uti 4 kap. $4 \S$ Giftermàlsbalken fordrar, âunu blifvit af vederbörande Domkapitel applöst, och fer jag till bevis derå, att denna trolefoing tillkommit i den atsledning 3 kap. 1 § Gifiermålsbalsen föreskrifver, nemligen med rälter giftomans samtycke, och ati tillkallade vittnens närvaro $i$ ödajukhet âberopa hr Öfverkommendanten, öfversten och riddaren In. m. Carl Ludvig Drevel, hr êfversten och riddaren m. m. Ulric Liljensparre ech hr bryggarea Wretman, bivilka jag alltsà anhàller mả blifva inför Kāmnersrätten sàsom vittnen i detta mảl edeligen afhörda.

Hr Iojtnanten har väl sötst afböja denna bevisning genom dess i repliken framställda invändniog, det jag icke skalle till densammas framställande vara behörig, utan särskildt fuilmakt af den forfördelade fasteqvinnan; men härutinnan, likosom i mycket annat, har br lojtnanten betydligt misslagit sig, ty min afsigt är alldeles icke att bindra fr löjtnanten till āktenskap med dea trolofvade, hivartill jag ieke eller tror, att hvarken hon eller nágot annat fruntimmer, hvilket lika med henne kommit till sann kännedom om hr löjtnantens karakter och rätla motiven for dess giftermảlsanbad, skulle lảta forma sig - men dả Lagen uti 4 kap. 5 \$ Giftermålsbalken förklarar den, som utan skāl vill bryta en trolofning, oberättigad att ivgả äktenskap med annan person, sâ lānge den öfvergifne ej förlikt är, och dà 3 kap. 4, 5 och $6 \$ \$$ samma Balk,
anser sàsom Tagbrott ock derforr med straff af fastnixg belagger den som rédan fast är, och frản detta ansvaz icke frikänser nảgon, vare sig man ellet quinna, sà vida dea icke varit ovetando oon den föregâende fâstoingen, sâ torde br töjtnanten fiana, att om jagy efter dea käanedoan jag nu äger om ifrègavarande trolofning, skulle tillâta hr löjtnautea att inga albtenskap cllet trolofning med mid dotter, sà skulle jag ssâlunda göra mig delahtig uti den förbrytelse, hvartill hr lojtnanten genem denna dobbia fästaing gjort sig enligt ofvanåberopade 5 \& salser; oeh för att freda mig fràn obehaget af att blifva hr löjtnantens medbrottsling, mà vàl ingen annan asctorisation behöfvas; äd på sin böjd den, hvartill br löjtnanten genom ifràgavarande rättegảng sjelf bemyndigat mig; för öfrigt kau be Töjlnànten ieke vara säker pả, att anetorisàtion frán den förfördelades sida verkligen skullo salonas, derest, mot hrad nu intraffar, sàdant vose nüdväadigt, och hr libjtsantea lăr sáledes finna det ganska natnrligt, att jag, med förkastande af hr löjtaantens lysniogsforslog, heldro genast förelsemmer all närmare förbindelse emellan hr Jojtuanten och min dotter, än att jag, pà sätb br lojtnanten proponerat, sloulle blottstalla lasde henne och mig för de obebaglighéter och chikaner, som en pâbôrjad men sedermera inhiberad lysaing till ähtenskap allid medfor, àfven for den oskyldige kontrahenten. Alt hir löjtuanten âter icke vid elt lisâdant lyshiagsförsök har aàgot att riskera, mien val en möjlighet att vinona, hetviflar jag st mycket mindre, som blott genom en sàdan forntsattaing jag kan undgà latt betvifla br läjtnantens sionesredighet vid framstallandet af samma förslag.

Det tecken till âtervaknad rättskänsla som br $10 \ddot{j} t-$ rantehs belrännelse om samningistb̈sheten af det foregifna Juni-löftet rëjer, förlorar lisvāt sitt värde genom lir lôjtuăntens: ati repliken förnyade felsteg emot sabningen, da br lojt-f Hanten derati lika falskeligen som förat uti stamningsin2 solshingen föregifver, det ett sảdaut lüfte slisille vara med4 deladt den 2 sistlidne Augusti: Jag förktaran likväl hârmadeladt att jag hvarkenvi Janif mảnad eller dent2 Ao-
 skapmelter forening med min datier, elier otis nágou anlait-
ning dertill, tvärfom har jag alltifràn den stand hr löjtnanten inträngde sig uti mitt hus alltid anselt hr löjtnanten äga någon likhet med dessa orena andar, bvilka af en oförklarlig försyn stundom tillstädjas, att under egenoyttiga beräkningar störa lugnet oeh freden inom anspràkslösa familjer och sprida misstroende och missämja inom förut $i$ trefnad och samdràgt lyckliga bus. Jag bar derföre alltid gifvit br löjtnanten tillkänna min missbelàtenhet med bans besöls och detta standom sà tydligt och oförstalldt att titt och med den miast finkänsliga soyltgảst skulle funnit sig tillrättavisad deraf. Det skulle derföre varit för mig alldeles oförklarligt, hvarföre br löjtaanten fōv sin nya osanning. jast valt den 2 sistlidne Augusti om icke he töjtnantens yttrande i somma skrift, att mitt bemōtande emot honom skulle vid ett tillfalle kunnat sälta den mäst kallsinniges tâlamod pâ prof, bado erinrat mig derom, att delta tillfálle jast lärer inträffat den 2 sistlidne Angusti och sàledes på ett eget sätt fästat denaa dag i br löjtnantent minne. Förhàllandet är nemligen, att sedan jag pả förenämnde sätt flerfaldiga gànger sökt hlifva hr löjtnantens vesiter qvitt, nōdgades jag slatligen, dả annat ej bjelpte, begagna mera oförtydliga kraftyttringar för löjtnantens förvisaing. ur mitt hus; men Gud nảs! äfven denna àtgärd har föga gagpat till annat ăn att gôra fôr mig àshảdligt, hvad säkerligen ingen husfader före mig erfarit, eller att hr löjtnanten is visst afseende lărer vara bättre lottad, äo sjelfiva Achilles ty dả denne var sảrbar àtminstone pả ett ställe af foten, lărer deremot hr löjtnanten Freidenfelt icke kunna sâras hvarken ati eller med foten. Stockholm den 6:te December 1845.

> Sven Bergqvist.

> genom C. A. L'Orange. enligt förut inlemnad follmakt."
Hr auditören L'Orange fortfor uti sin begäran att fá hr öfversten $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. Davel, hr öfvesten m. m. Liljensparre och bryggaren Wretman hörde sâsom vittaen derom, alt ir löjtoanten Freidenfelt redan förnt vore lagligen fast, och ännu icke fràn denna fastning skiljd, samt att uppskof för sådant āndamàl mátte meddelas, hvilket âter kammarskrifvaren Bengtsson bestred, enār auditōren L'Orange eller alldermannen Bergqvist icke visat sig vara med faltmakt
försedd af det frontimmer, med bvilket löjtnanten Freidenfelt förmenades vara trolofvad.

Ombuden fingo bärefter afträda under kämners-rättens: öfverläggaing till följande, för dem, âter förekallade, afsagde

## Beslut:

Kämbersrätten finner det icke kunna förvägras br åldermannen Bergqvist att förebringa den af bonom âberopade bevisning; livadan kämnersrätteo, med bifall till Bergquists begäran om uppskof, utsätter sakens vidare handläggping till Tisdagen den 16 i denna månad klockan 10 förmiddagen, dả ombuden bôra àterkomma och dertill L'Orangeeger foga anstalt om de personers närvaro, af. hvilkas höraade i mảlet ban vill sig begagna.

Vederbörande afirädde.

$$
\text { Den } 16 \text { Decembier. }
$$

S. D. Då no till yiterligare handläggning företogs det: den 6 i denna mảnad senast forehafde ocb till i Jag uppskjutne mâl emellan hr löjtnanten Fredrik Daniel Freidenfelt, kärande, och trädgårdsmästare-âldermannen Sven Bergqvist, svaraude, inställde sig käranden personligen âtfoljd af e. o. kammarskrifvaren Bengtsson och svaranden genom sitt förot begagnade ombad hr auditören Carl Axel L'Orange, äfvensom till i dag inkallade br kommendanten bar i staden R. af K. S O. Carl Ludvig Dxvel, hr öfverst. O. R: af nyssnämade 0 . Uirik Liljensparre somt bryggaren Joakim Wilbelm Wretman vore tillstädes; ingifvande hāevid svarandeombudet följande nu uplästo bandlingar.
1.0 Att he lojinanten Freidenfelf, efter fitrfaldiga gfinger förnyade och med de heligaste försaltringar om evig harleh och trohet beledsagade önskningar, blef den 28 December $18: 33$ med min moders samtyeheoch uti llere tillkallade viltnens, närxaro fagligen frolofvad till zhtenskap, med miz, varder, pá förfıâgan- of Tpädgàrismulstare-átifermannen hr. S . Bergquist, till bevis meddeladt; och fìt jog tilhina bestămit fôrklara, att jeg, med begagnante af den- ratt Lagen uti 4 ksp , 5 S Giftermaisbathen mig tillerkunner, icite hittills tillatit, eis elifer for nalrvarande ar sinnade
 ken bemaldte br Bergquists dotten ef elier med hvilhet annat frontimane som belst; livarjemke jog hïrapdelst beralfigar hr didermannen Berqgist,

som hvad dermed Kan Iga gemenskap lagligen q部ande. Sfockholm. den 13 December $1845 . \quad$ Louise Breklerg, Silkeshandlerska.

Att Silkeshandjeraknn mademoiselle Lonise, Backberg, hvilken genom Kongl. Majits nâdiga resolution of den 22 Febrari 1834 blifvit mysdig fürtharad, erkant innehallet af forrestảende handling och dernnderegenhandigt technat sitt nama, fatyga stsom pà en gâng nàrvarande. vittaen :

## C. A. L'Orange. Auditeur.

G. J. Lutigrén.<br>f. d. Handelsbokaallare.?

## 2:0 Min lilla Italiade Lonisel.

 akriftig befallning, ntt eenast- afrida till Nacka ech emottaga de bisa. commenderiogar af Gardes regementet, som dit titmarcherat till shogfeldstacknipg; jag red tuarif3n sedan jag flatt arit litet och ralste frian Nacka rida genom skngen till Sharpnack och Itvrpande genom Shans tult, och bemkom ej förr la M. $\frac{1}{2}+1$ morse, ilerföre lilla Louise behafives jog sofva middag toos mamma ech ret ej bestimdt on eller buril dags. jag i ef, m. Kan komma till min viln, - blir jog hindrad frîn detta. noje, sa vet Lonise att det ir tjenster, don nekat mie det. Jog tycher att det ar roligt att-shriftigen tala med dig, detta bidrager ock. att jag ej slvall mig frản. expeditionen pà fürmiddrgen, - Sóta min lilla goda gumma! tank ofta pâ Fredrick, oeh gljm ej att i nasta recla. pả Lovis-dagen, vill jag ha ell minne af min gumma. Och om min. lonise tillat mig dá fá gifva dig mia ring och jag fick emottaga din. af dig.

Tank nu pà livad far hjerteligen beder dig om tills i afton eller mindags e. m. kt. 3 , darom beder dig sà ionterligt din tillgifne

## Fredrich."

## Utanshrifien:

"Mademoiselle Louise Brokberg"

## 3:0 "Älskade Lonise!

Dà det-ej ar reig tillatet att personligen f3 nöjet varo den forsls. som i dag lyckī̈nkar min Lebase pi dess mamnsdag, beder jog att desse rader mà fà tolha min vanskap och karlek för dig. dag önslar die alshade Louise, alt dia alltid mal miliva sã Iscllla dit gods, redbara hienta firtjenar, oel $2 / 1 \mathrm{jag}$ firemad med dig, kan bïdraga till din sallLet, derit mitt högsta och inaerligaste bemidapdo altrid sxall blifra.

Mottage min billa gumma drssa biommor och glom ej att de komme. fraia dio oforsnderligt tillgifne Iredrich
Kt. omlring 12 hommer jag ner i boden?

## Utensìriften :

"Mademoiselle Lonite Buckberg"
(Sigili).

## れo "Mândags morgon itu: 9 .

Jag sôte dig min Hiskade Louise i gaie tvenno gînger pîf. m. Om dn vir hemma vet jag ej, men toke 13t du upp forr din Fredrik. Det ar menshligt att fels, Gudonligt att förlata; om karleken ett Joonblick afrervaldigade mig och hyad karleken telat skoll karieken förJita och glomma, samt endast minams, att ofver hjertat och hunslan befaller ej förnuftet.

Îr du hemma i e. m, min atskade Lousie omlring ki. 5 och emottager din ofơranderigt tillgifne

## Fredrick."

## Etanslrift:

"Mademoiselle Louis Backberg" (Sigill).
5:n Sedan jag den 29 sistl. December blifvit i vittnens nXervaro lagligen trolofvad med mademeiselle - - forbinder jag mig att uttaga lysning till aktenskap. si snart hnn sádant ß̈skar, livithet bilfmed försakras genom mitt namms och sigilts. undersattande. Stockholin den Namn.
(sigili)"
Öfver dessa handlingar, dem Herr Lbjtnanten Freidenfelt fick beskada, otlāt ban sig till en början, alt stilea ati brefven vore mycket lika bans egen, ntan alt ban likväl ville bestämdt medgifva att han skrifvit dem, bälst hans namn derander icke fonnes utsatt, men sedan Herr Auditeuren L'Orange erinrat: att Horr Leöjteantens, sảsom L'Orange uttrychte sig, "anborne sköldemärke" jemväl funnes derả, förkiarado Löjtnanten sig icke vilja bestrida att ju han allàtit beefven, áfvensom befrâlfande ofvan sist intagne haudlingr, den- Aaditenren L'Orange förmälte Herr Löjtnanten bafva âlagit sig att utfärda, Lōjtnanten medgaf att stilen bärutionan vove hans egen; bvarefter och sedan Läjtnanteu Frejdenfelt, pả frága of Auditeuren L'Orange, om han nu ioke ansag sig tillrāckligen comprometterad och medgàfve, utan nàgot vittnesförbör, alt han vore med mamsell Bāckberg till abtenskap trolofvad; förklarat att matisell Backberg och löjtnanten vāt med hvaraadra ofverenskonmit att framdeles ingá föriofning, men att sâdent icke nảgonsin skett i laglig form, auditeuren L'Orange anhöll att förenämnde närvarande personer mâtte varda sâsom vittnea edoligen afnörde; och dâ någotjâf emot deras hôrande icke aofôrdes sant Kimners-ktatten, i anledning af Byggaren Wretmans tillkảnoagifvande, att ban vore formyndare for mamsell Bächbergs mor
der, förklarat detta icke utgöra binder för honom, att viltuesmál i saken afgifva, fingo herrar öfverstarne Dævel och Liljensparre samt bryggaren Wretman med ta finger ã den Heliga skrift aflägga vanlig vittnesed, hvarefter de, eriarade om vigtes af den gangae eden, hvar fôr sig hördes ocb berättade:

1:o Herr öfversten Davel: att vittnet för omkring 2:ae àr sedan och mảhända i slutet af December mànad âr 1843 hlifvit ombedd af Löjtanten Freidenfelt att infinna sig bos enkan Bäckberg, utan att vittnet nu mindes. huravida tōjtnantet dervid tilkāonagifvit om förlofning: emellan honom och silkeshavdlershan Bāckherg dà skulleske eller om sâdant redan förut kande hafva skett, men vittnet, for bvilken löjtnanten Freidenfelt flere gảnger omnämt att han vore forlofvad, vtan att likvāl nämna med hvilken, bade gàtt till enkan Backberg i den ôfvertygelse att forlofaing dà skolle forsiggà eller, "eclateras", emedan vittoet, utan en sàdon öfvertygelse säkerligen icke gâtt pà ett for vittnet obehant stalle. Dà vitinet jemto here: öfverste Liljensparre anlandt till enkan Backberg, hade derstädes forälrigt befunnit sig herr töjtnant Freidenfelt. och silkesbandlerskan. Bāckherg samt den forres moder och syster; havarefter, sedan thé blifvit druekit och andre refraischementer förtärde, utan att, sà vidt vittnet au mindes, något tal om forlofaiog ägt tum, bryggaren Wretman föreslagit, som orden ungefârligen fallit, à fru Bäckbergs vàgear en skảl för Iōjtnanten Freidenfelt och mamsell Bäckberg, bvilken skâl vittnet âfven druekit, i den ôfvertygelse, att den varit afsedit att antyda önskningar för nämnde porsoners vàlgàog såsom fásteman ocb fastemö, ehuru vittnet icke nu kaode erinra sig att nàgot sá dant forhâllande emellan dem tilltânoagifvits; men vittnet hade under nyss antydde ôfvertygelse, sedan skâlen var tōmd, lychönskat tōjinanten Freidenfelt och mamseli Bäctrberg samt deras forenämnde nairvarande anförvanter, hvarefter vitteet allagrnat sig.

Ilerr Iojtnanten Freidenfelt fiamstallde fill vittnets. beswarande fotjande frägor: t:o Huruvida lojtnanten bedt vittnet ìfvervara nàgon fórlufaing? 2:0 Tillbänogaf enkan Bāckberg att de voro samlade för att ôfretrvara tâgoa
förlofoing? 3:0: Lemnade löjlnanten och mamsell Bäckberg bvarandra nàgra ringar? och 4:0: Voro flere närvarande, än vittnet, pả bvilka frảgor vittnet hänvisade till hvad han redan berättat sảsom innefattande allt hvad han nu i frágan kunde sig erina.

2:0 Herr ôfversten Liljenspapre: att vittnet för omkring tvá ảz sedan i December månad blifvit ombedd af löjtanten Freidenfelt att en afton infinna sig hos enkan Bäckberg, dervid libjtnanten, som vittnet nu dupkelt ville erinra sig, utan att kunua säga sådant bestämt, antydt att det torde blifva nâgon eclatering emellan löjtnanten och mamsell Bäckberg. Då vittnet ankommit till enkan Bäckberg, hade derstảdes tillika varit utom andre herr öfversten Dævel, l¿jtnant Freidenfelt, silkeshandlerskan Bäckberg, samt löjtaantens moder och syster. Vittnet kunde nu icke eriora sig hafva hört något bestämdt yttrande, huruvida tillställoingen varit något förlofningskalas, men sedan en för vittnet obekant person yttrat sig i ungefärligen följande ordalag: à fru Bäckbergs. vägnar fâr jag förestå en stàl fōr Iöjtnanten Freidenfelt och mamsell Bäckberg, bade sällskapet och äfven vittpet druckit densamma, hvaroppå vittoet som ân ytterligare blifvit öfvertygad derom att löjtoanten Freidenfelt och mamsell Bäckberg varit förlofvade, gátt och hugat sig för dem och deras närvarande anförvaster, samt derefter atlägsuat sig. Sásom följd deraf att vid tillfallet något bestämdt yttrande om förlofning emellan löjłnanten och mamsell Bäckberg ieke blifvit lemnadt, hade äfven i vittnets tankar under vägen bem uppstâtt den reflectionen, att det varit en besynnerlig förlofoing ban likvâl trott sig hafva öfvervarit.

3:0 Bryggaren Wretman: att da vittnet före eller eftor Jultiden àr 1843, besökt Eakan Backberg för att med benne samtala i någon angelägenhel, hade Eokan Bácliberg bedt vittnet âterkomma pâ quăllen emedan det kunde bäada, att det dả blefve frảga om, sâsom hon attryekt sig: "giftas emelian löjtnanten Ircidenfelt och Lovisa," ehuru enkan Bäckberg misstänkt, att det lika litet dà, som tillförene blefve nâgot alfvar af, ty Lovisa bade, såsom enkan Bäckberg sagt, mànga gànger haft sảdane
fonderingar för sig. När villnet derefter vid hesök hos mamsell Bäckbergs broder erfarit, att denne icke ernade sig dit, men denne önskat att vittnet skolle besöka modern pả aftonen för alt tillse att, såsom orden follo, "de icke drefvo spelctakel," hade vittnet atven infunnit sig bos enhan Bachberg, dha herrarne bufverste Davel och Liljensparte lojtnant Freidenfelt och mamsell Backherg tillika med fru och fröken Freidenfeit jemvall tillstådes varit. Sedan thé blifvit druckit bade enkan Backberg bedt vittnet föreslà en-stât föp iojojoant Freidenfelt och bennes dotter, men vittnet, som varit full af tôje, bade sökt afstyra sâdant och bedf enkan Bäckberg vända sig med sin anhảlJan till herr ofverste Dravel. Enkan Baekberg hade likvill fortfarande bedt vitthet fullgöra uppdraget, hvarfôre ăfven viltnet på enkan Bäckbergs vägnar föreslagit den begärda skâlen, hien af hvad straxt derpà fōljt hade vittnet, somi genast gatt ur vägen för att fà sliratta ut, icke varseblifvit imbat, an att berr üfersto Dovel och ber öfverste Liljensparro gătt fram till löjtanaten Freidenfelt ech mamsell Biekberg.
-not Pà frâga af br auditören L'Orange, horuvida icke vittnet vid elt sedoare tillfalle, dă han sammanträflat med br ëfverste Drevel, bedt denne att söka förmá löjtnanten Freidenfelt alt bryta förlofningen med mamsell Bäckberg, emedan hon icke hade sà mycket penningar, som löjtnanlen behöfde, förklarade vittoet sig vâl komma ibàg, att han pầ nyằrs-assembléen à börsen 1844 ràkat hr öfversto Dævel, bvilken dâ tackat vittoet för sednaste sammanvaron hos enkan Báclsberg, men hivad för ëfrigt om filldragelsertua der ordats, sade vitthet sig icke kanioa mionas. $f$

Öfver detta vitinets ou afgifne yttrande sade br auditören L'Orange sig vara förubdrad, emedan vittnet för fa dagar sedan for br auditōrea omtalat forloppet och innebatlet sf det forda samtal; men vitthet, som under afgifvande af sin beraittelse flere gảnger fëll i skratt, vidblef ándock sitt à frägan lemnade svar.

- Vittnesherât felserna upprepades och vidtảndes of vitthena vara ràtteliget fattade, bvarefter vittnena bortgingo; och dă töjtnanten. Freidenfeit fortfarande bestréd att nâgon logligen gallande förlofaing bitfit afsiaten emellan

Fionom ock silkeshandlerskan Bäckberg, anhöll hr avditören L'Orange, att det $i$ dag forda protokoll måte varda en annan dag justeradt, hsarefter auditoren L'Orange fürbehöll sig rättighet att fà uppgifva huravida han önskade att förebringa vidare bevissing uti nu ifrăgasatte omstäudighet eller andra, som hr auditören ansågn of lika inverlande beskaffenbet att förhindra del sôbla äktenskapet med jungfru Bergqvist, hvilket âter kammarskrifsaren Bengtssen bestred uader yrkande, att auditören L'Orange nu màtte bestämma huruvida han önskade fá förete vidare bevisning eller icke.

Vederbörande fingo härefter afträda under det Kämnersrälten öfverlade till foljande, for dem, âter iokallade, afsagde

## Beslat:

För justering af det i dag förde protokoll utsätles mảlet till Tisdagen den 23 i demna mảnad kl. $10 \mathrm{f} . \mathrm{m}$. dâ parterne sjeliva eller genem ombod skola âterkomma, viljande Kämnersrātten derefier meddela utlảtande öfver svarandens anbảllan atl fà vidare bevisning i màlet förebringa, derest sả beskaffad aohàllan dá varder framstalld. Vederbörande afträdde.

## Den 23 December.

S. D. I det den 16 uti innevarande mảad sednast Kär förehafda mál emellan hr löjtnanten Freidenfelt, kärande, och tradgârdsmästare-âldermannen Bergqvist, svarande, inställde sig vid upprop käranden personligen och dess ombad e. o. kammarskrifvaren Bengtsson, svarandens follmähtig hr auditören L'Orange och af de vid sis'a ràttegảngstilltăllet afbörde vittnen, br öfversten och riddarea Liljensparre och bryggaren Wretman, bvilka samtlige till riktigheten erkánde det förstberörde dag i saken hàilne, för dem till jastering nu appläste, protokoll och deri intagne vittnesberättelser, hvarefter bryggaren Wretman, uppă af kảranden framstảlld frảga, horavida han ej vid mảnga tillfallen hërt silkeshandlerskan Bäckberg yttra, att efter mellan henne och käranden trâffad öfverenskommelse, det emellan dem pâtänkta giftermál ej skulle follbordas, intygade, att han måoga gàpger hört silkeshand-

Jerskan Bäckberg yttra om sitt giftermàl med käranden: "det är förhi," "det blir ingenting of," "det kan aldrig bli fràga om," "fycklig jag, att det "ej blir af."

Sedan hr öfversten Liljensparre och bryggaren Wretman fâtt bortgâ, förmäte taranden, att han, som vid sista râttegângstillfallet ej pà ögonblicket kunoat yttra sig om han skrifvit eller icke de trenne hàr forrevisade till silkesbandlerskan Bäckberg aflátne skrifvelser, vid nārmare eftertänkande criarat sig, att han skrifvit desamma, bvilket han nu medgaf.

Svarandens ombud förklarade, att ehvad silkeshandlerskan Bäckberg ock yttrat sig om sitt giftermàl med karanden, denve dock "stod för hennes râkaing" till dess hon blifvit förlikt, samt begärde 14 dagars eller $3: n e$ veckors anstánd med målet, förlatt kunna dels dà här installa 2:ue valstmâstare och en tràtterska Widmark, som svaranden ouskade fà afnörda sàsom vittnen om den emellan käranden och silkeshandlerskan Backberg skedde förlofning, och dels skafla upplysningar om ett annat för kāranden ej serdeles bedrande förbàllande, nemligen att han sökt trolofning ej alltfôr länge sedan med en bondes i Blekinge Petter Janssons dotter Maria, men att fadren, efter att hafva skrifvit till en hōgt uppsatt man bärstādes med begäran om applysoing ōfver käranden oeh derâ erbāllit besked, som ej varit fôr kâranden fôrdelaktigt, afvisat denne, hyilken, efter sã̛̉ane föregàngue händelser, svaranden sàledes hade fultt skal att ej släppa in i sin slägt.

Kárandens ombod formaite sin bufvudman ej hafva något emot det āskade anslảndet att invända, men deremot yrka att svaranden màtte vid ăfventyr àlăggas att ả utsättande dag förebriaga all den vidare bevisning, hvaraf han ville $i$ saken sig begagna.

Detta äfventyr ansãg svaranden ej kunna komma i frảga, men Rätten fann skāligt besluta, att svaranden ảligger att autingen inställa eller appgifva all den bevisning, hvaraf ban vill i salsen sig begagna, a Tisdagen den 12 Januari nästinstundande àr $1846 \mathrm{kl} .10 \mathrm{f}, \mathrm{m}$. vid äfventyr för honom, att, om han à sagde tid, hvartill mãlet uppskjutes och dà vederbörande skola hit âterkomma, sâdant underlâter, vidare uppskof för bevisnings ảstadkem-
mande ej sedermera varder honom beviljadt; som afsades, afträdde. Àr och dagar som förr skrifne äro.

## Pả Kảmnersrättens vãgnar

Fred. Höijer.

> Utdrag af Protokollet hallet hos Stockholms Kämnersrätts Fjerde Afdelning den 13 Januari 1846.
S. D. Jemlikt raltens den 23 sistlidne December fattade beslut i dot frản berörde till denna dog appskjutne mil, emellan herr löj!nanten Freideufelt, Bärande, och trädgå rdsmästare-âldermannen Bergqvist, svarande, företogs nu ảter sagde màl, och dervid instălide sig parternes omhad e. o. kammarstriitvaren Bengtsson ocb herr auditören L'Orange, af bvilke don sednare uppgaf foljande personer, som hans hufvarman önskade att fà såsom vittpen pâ ed i saken afhorda, nemligen vaktmästaren Nordström, tvätlerskan Widmark, fanjonkaren Broman, berr löjtnanten Lindström, herr majoren af Robsahm, f. d. jägaren vid Kongl. Vermlands fâlijägare-regemente Montan, herr capitainen Stèn, herr häradsbōfdingen Gadd, notarien Sandstedt och förre riksdags-fullmäktigen fràn Biekinge Appelqvist: och anhöll svarandens ombud att de tre sistnảmnde mâte tillảtas att vid Domstol i bopingsorten i och isvid Ronneby böras sảsom vitınen, angâende kärandens mindre hedrande försök att till trolofning med sig nerra bonden Petter Jonassons dotter Maria och bans afstảende derifrân mot en af fadren erhâllen kortant penningesumma, men de öfrige âter här vid Rätten en annan dag, om tarandens förhâllande härstädes, bvilket allt med skäl kunde föranleda svaranden att förvāgra kärandens giftomàl med svarandens dotter.

För att visa det svarande ombudets appgift angàende kärandens förlofning med bonddottren Maria Pettersson saknade grund, ingaf nu kärandens ombad̉ ett sầ lydande bevis:
"Lieutenanten $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. herr Fredric Freidenfelt och demoiselle Maria Charlotta Pettersson, dotter till aflidee hemmausegaren Petter Jonasson i Hasselstad af Ronneby socken, hafva, så vidt mig veterligt âr, aldrig varit med hvarandra lagligen trolofvade; tvärtom hafva de bägge inför hârvarande Pastors-Embele, dels muntligen dels skriffligen forklarat ett derom atspridt rykte vara alldeles sanningslöst, samt att de bvarken nu eller för framtiden äga nâgra abktenskapsanspràk pà hvarandrę; hvilket allt hărmedelst intygas. Ronneby d. 27 December 1845.

> N. Sjöholm.
> Prost och Kyrkoherde i Ronneby. $($ Sigill)

Harjemte förmälte kärandens ombod, att bemäldte Marin Petiersson nu mera skulle vara gift $i$ bemorten och ansàg de àberopade vittnenas bōrande icke bōra tillàtas, enăr svaramden, enfigt bvad uppenbart vore, endest sökle genom $\sin$ begäran om vittnens afhörande bereda tidsutdràgt med rättegảngen, samt de omstândigheter, bivarōfver vittoena skulle büras, ej kunde inverka pà sakens utgàng; hvaremot svarandens ombud anmärkfe, att å det inlemoade beviset intet afseende kunde fästas, enăr prosten Sjöholm ej varit pastor i Ronneby den tid dả käranden der anstallt sine frieri-försök, samt att det sả mycket mera vore svarandens rättighet att ảstadkomma bevisning om hvad emot käranđen fórut förekommit klandervãrdt, som kāranden sjelf provocerat svaranden att förebringa de skäl, som föranledde honom att ej lemna bifall till det giftermảl, som kảranden påyrkade med svarandens dotter.

Vederbörande fingo härefter till förmaket afträđa under rättens öfverlaggaing till foljande, för dem, àter inkallade, afsagde:

## Beslut;

Rätten finner det ej kunna förvãgras trädgãrdsmästa-re-åldermannen Bergqvist att fà de personer, som han i đag uppgiifit, afhörde sảsom vittnen i denna sak; derest đe ojafvige befinuas, men pröfvar skảligt förelàgga tonom, vid eafventyr, att ban i annat fall anses hafva gjort sig af denna rättighet forrlustig, att till Tisdagen den 20
i denna månad klockan Tio förmiddagen, dâ mâlet till handläggaing bör âter företagas och parterne shola iakttaga inställelse, härstädes inställa, eller lâta hit inkalla alla de af honom såsom vitthen uppgifne här i staden boende personer, samt att fórsedd med uldrag af detta protokoll hos vederbörande Domstol i orten anmäla sig, före den 24 nästinstundande Februari med begâran om vittnesförhörs anställande med herr hăradshöfdingen Gadd, notarien Sandstedt och förre riksdagsfullmảktigen Appelquist, och sedan dag för vittnesförhöret med sistnämnde trenne personer blifvit af Domstolen atsatt, trenne veckor före denna dag, derom bevisligen underrätta herr löjtnanten Feidenfelt, sà att ban kan sjelf eller genom ombud vid vittnesförhöret tillstädesvara, hvilket dock, sedan han blifvit sâlunda underrättad, oj kommer att genom hans bortovaro uppehâllas, àliggande det âldermannen Bergqvist att inom en mảnad efter det vittnesförböret btifvit hâllet, protokollet deröfver hit till Rätten ingifva. Afträdde. Àr och dag, som förr skrifvet stảr.

Pả Kämuers Rättens vägnar
Fred. Hojer.

## Utdrag af Protokollet, hallit hos

 Stockholms Kämnersrätts Fjerde Afdelning följande dagar ir 1846.
## Den 20 Januari.

S. D. Vid âter färetagande af det d. 13 oti innevarande mànad sednast har förebafde mâl emellan berr löjtnanten Freidenfelt, kärande, och trādgardsmàstare-äldermannen Bergqvist, svarande, instăllde sig parternes forat begagnade ombud e. o. kammarskrifvaren Bengtsson och herr auditeuren L'Orange, tillika med de à svarande sidan förut, såsom vittne àberopade vaktmâstaren bos Hans Maj:t Konaogens pager Johan Eric Sandström, bokbindare
gesälls-enkan Johanna Widmark och förre fanjunkaren vid Upplands Kongl. regemente Lars Abraham Broman, hvilka trenne sistnämade fingo, enär jäf emot dem hvarken anfördes eller kunde ntrönas, affägga vittnesed, om hvars vigt de erhôllo allvarliga föreställningar, hördes derefter serskildt hvar för sig och berätıade:

1:0 Vaktmăstaren Nordstrōm: att vittnet kort efter Julhelgden 1843, blifvit af herr löjtanaten Freidenfelt anmodad att en afton uppassa hos en enka Fru Bäckherg, hvarest vittnet, under kringbjadning af vin ocb konfekt, bört en för vittnet okảnd civil klădd person föreslă en skâl för herr 10 jitnanten Fredr. Freidenfelt och mamsell Backbergs forlofning, hvarom vittnet föröfrigt ej eller ägde någon kännedom.

2:0 Enkan Widmark: att vittnet, som vid vyssnämde de tid varit af onkan Bäctsberg anmodad a't tillagaen af-ton-anrättning, hòrt bàde enkan Bäckberg och hennes dotter mamsell Bäckberg i köket, för viltnet uppgifva, att förlofning då skedt emellan den sistnāmda och löjtnanten Freidenfelt; men att vittnet visste sig ej ens nảgonsin hafva sett löjtaanten Freidenfelt och sảledes ej af bonom hört nàgot derom.

3:0 Förre fanjonkaran Broman: att br löjtnanten Freidenfelt, bvilken vittnet för lâng tid tillbaka känt, vid flera tillfallen yttrat till vittnet, att han ämnade gifta sig, men att ban maste bafva en rik flicka; alt hr löjtanaten i sảdant afseende vändt sig till vittnet med begäran, alt det skulle skaffa br löjtnanten nărmare underrattelser om en näringsidkerska, boende víd Holländaregatan, bvilken hr lojtnanten Freidenfelt hade bêrt omtalas säsom mycket rik, i anledning hvaraf vittnet ock inbemtat applysningar om samma näriogsidkersks, ocb, sedan det erfarit hoone vara af mycket bög àlder, förestāllt hr löjtnanten orimligheten af ett sâdant parti; alt viltaet derefler gifvit hr löjtnanten Freidenfelt förslag på en mamsell, som ansetts vara rik, men bvilken br löjtnanten, efter misstag om person, $y^{\text {tlrat }}$ till vittnet ej bafva sả stor förmögenhet, att hr löjtnanten kunde vara dermed belâten; att vittnet, under samma lid det hört omtalas, att hr löjtnanten Freidenfelt skulle vara förlofvad med en mamsell boonde vid

Köpmangatan, bört löjtaanten för vittnet herätts, att han vore förlofvad med en bondedotter vid Ronneby, samt äfven för vittnet appvisat ett Häradsrättens protokoll, hvaraf upplystes, att vituen blifvit derstades hörde deröfver, att trolofningen verkligen skedt emeltan samma bondedotter och br löjtnanten Freidenfelt; att hr löjtnanten tillika för vittnet appgifvit, att han, for att stalla sig io hos flickans fader, gàtt i tradskor, supit finkel och i öfrigt varit klädd och betett sig som en bonde, att ovansicap uppstótt emellan br löjtananten Freidenfelt och fadrea, sant att denne erbjudit hr löjinanten fem tusende R:dr, men att löjtnanten fordrat 10,000 R:dr. om han afstode ifràn trolofuingen, om hvilbet aitt i Ronneby vistande haradshöfdingen Gadd skulle ega nărmare kännedom: att vittnet bört herr löjtonten ofla klaga sig öfver penningeförlägenhet: att vittnet väl hört sagns, att br lojtnanten skulle spela böga spel, men ej sjelf selt eller vidare kande sâdant: att herr löjtaanten vid Clere tillfallen tillkànnagıfvit önskan fôr vittnet att "komma öfver" flickan emot hetalning; samt att hr löjtoanten varit myrket lättsineig och sådant äfven erkänt, bland andra tıllfällen vid ett, dä han yltrat i modrens och vittnets närvaro: "Tre tosende dagar har jag lefvat och tre tusende dárskaper bar jag begàt, min olycka är att jag ar sả lattsionig." hvartill modreo geamälte: "Gud gifve att du nu kunde bli folk"

Vittnesmalen upprepades och vidkändes af vittnena, hvilka, sedan kärandens ombud bestridt allt hyad viţant Broman anfört, sásom blott obetydligt "prat," fingo borlga.

Sedan vederbörande stadstjenare intygat, att de, som blifvit aubafallde att till i dag h+tkalla, för att höras sảsom vitteen i saken, hr kapten Stén, br Iöjtnanten Lindström, hr majoren af Robsabm och förre jägaren vid Wermlands Kongı. Faltjägare-regemente Montan, kannat anträlfa och hitkallat endast de 2:0e forstamande, men att hr majoren af Robsahm uppgifvits vara ifràn staden bortrest och förre jägaren Montans bostad ej kunnat utfinnas, så anhöll svarandens ombud att bemälte fyra personer mâtte vidare eftersökas och till en ausan dog inkallas; hr kapiten Stén och br lōjtnanlen Liodstrōm vid vite, anledning hvaraf rätten uppskjōt delta màl till Tisdagen
deu 3 instundunde Febr. kl. 10 f. m., då ombuden hörà bit âterkomma, och bvartill forenämnde sisom vitfoen à ropade persmer skola hitkallas, br kapiten slén wch be löjtnanten Lind-tröm vid dem hardera förelagdt vite of $\mathbf{3}$ R:dr 16 sk. B:ko; som afiades. Afträdde.

## Den 3 Februari.

S. D. Till fullfaljd pâropades det ifrân den 20 sistl. Januari till denna dag appskjutna måt emellan lir läjtnanten Freidenfelt, kärande, och trädgärdsmăstare-âldermannen Bergqvist, svarande, och dervid instälde sig partetnes ombud e. o. kammarskrifvaren Bengtsson ocb hr auditoren L'Orange, bvilken sednare anmärkte, att af evaranden sásom vittnen ábrropade hr kapitenen $i$ armẻen Adolf Stèn, br löjtnanten i arméen Anders August Lindstrōm och förre falltjagareu Per Adolf Montan voro i râtlens fôrmak tillstädes, men att hr majoren af Robsahm, hvars hōrande pă ed i saken svaranden äfven ónskade och förbeböll sig framdeles, ej kunnat, sâsom vederbörande stadstjenare affven intygat, med kallelse anträffas, emedan han vore ifràn staden bortrest, och fingo, i anledning băraf, förstbemälde trenne personer förekomma, hvilka rätten, dă jäf emot dem ej anfordes eller kande utrönas, fann skäligt tillảta aflägga vittneseden, om hvars vigt de erböllo alfvarliga föreställningar, bördes derefter hear för sig ocb beräftade:

1:0 Br kapiten Stén; att vittaet, som förat tjenat tillsammans med hr löjtnant Freidenfelt, men pà längre tid ej umgâtts med honom, ej hōrt hr löjtnanten Freidenfelt omtala, att ban forlofvat sig med mansell Băckberg, eller erbjudit en viss penniogesamma för trolofaingens uppbäfvande, eller att löjtnanten Freidenfelt lofvat nảgon eller nàgra af sina horgenârer betaining för deras fordringar af âldermannen Bergqvists penoingar.

2:0 Er löjtnanten Lindstrōm: att vittnet, dà det för längre tid sedau sammantraffat med hr löjtanaten Freidenfelt i Norrkōping, hört honom omtala, att han vore förlofvad med en bondedotter Maria i Blekinge, och äfven sett ett af löjtnanten Freidenfelt i Norrkōping för vittoet förevisat utdrag af, sàsom vittnet ville minnas, Cariskrona Kämnersrätts protokoll, enligt hvilket vittnen der blifvit
för dödsfall skuld pà ed afhörde öfver samma trolofning, men att vittnet, sont härom ej kände nảgot vidare, icke bört lojtuanten Frejdeufelt tillika nppgifva, att han páräknade ett betydligare arf efter flickans fader, ooh att denne erbjudit lojtnanten Freidenfelt, som fordrat 20,000 R:dr, 5000 R:dr for trolofningens upphäfvande.

3:0 Förre fältjägaren Montan: att vittnef för fom ár sedan tjent bos hr löjtnant Freidenfelt, men bvarken da eller efterât bört att han skulle vara forlofvad.

Vittnesmåien upprepades och vidkändes af vitnena, af hvilka hr kapiten stén och hr lojtnanten Lindström hvardera begarde 2 Ridr ocb förse fättjägaren Montan 24 sk. allt Baako, sâsom ersattning for deras in-taltelse i dag, och formalte br kapiten Stén orb br lojinanten Lindström, att de ôfverlemoade dan dem tillkommande ersâttning, den förre till de faltiga och den sednare till stadsnamnden, hvaremot svaranidens oubud, som förklarale sig villig att till vitinet Montan erlägga den af honom fordrade ersättuing, bestred att utgifva den af berr kapiten Sien och berr lobjtnanten Lindstrṑn àskade ersïltningsumma till de fattige och stadsnämaden, hvilken somma svarandeo, om ban dermed kunde göra hert haptenen sién weh herr Lojtnanter Lindström easkildt en tjenst, lisval iekes undandrog att till dem sjelfoe betala:

Rätten, som ville öfver berörde ersāttningsansprák meddela atlảtande i sammanhang med hulvadsaken, beslot härefter, att med detta màls vidare handlaggoing komme a't anstă, intill dess det vittnesforbōr som i rättons protocoll för den 13 sistl. Januari omförmäles, blifvit med de deri uppgifoe i landsorten boande personer hâllet, och anmalan om mảlets áterföretagande hos rätten göres; som afsades, afträdde.

Àr och dagar som forr skrifoe äro.
Pả Kämners rättens vägnar,

## Utdrag af Protokollet, hallet hos Stockholms Stads Kämners-rätts Fjerde Afdelning foljande dagar àr 1846.

## Den 9 Juni.

S. D. I egenskap of ombod för trädgårdsmästarealdermanuen Bergquist hade hr auditeuren L'Orange, jemte begäran om âterföretagande af det emellao hert löjtnanten Freidenfelt, kärande, och Aldermannen Bergqvist, svarande, här anhängiga och den 3 sistlidne Februari sednast förebafda màl, den 22 năstvikne Maj hit ingifvit utdrag dels af protokollet, hâllet vid urtima ting med Bräkne härad den 2 April ocb dels af domboken, bàllen vid Medelstads härads lagtima sommarting den 2 Moj innevarande àr, hvaraf hufvadsakligen inhämtades, att extra hofrts notarien J. H. Sandtstedt, hrr häradshöfdingen M. Gadd, och förre riksdagsfullmäktigen G. B. Appelqvist fràn Ormanstorp, sedan ej mindre ett af stalstjenarne vid denne ralt fasterr son och Lundstedt utfärdadt bevis af innebàll, att de alttifrân den 26 Februari till den 17 Mars och ifrản den 30 i sistberörde mảnad till den 14 April flerfaldiga gånger eftersökt käranden i ändamãl att underrätta honom om de för vittnes förhőren vid bärads-rätterne utsatta dagar, utan att kuona honom antrâffa, ân ock ett af kärandens ombud e. o. kammarskrifvaren Bengtsson meddeladt intygande, att ban den 2 Mars och 10 April erhâllit afskrifter af domhafvandernes i afseende à vittnesforhērens forretagande à bestämde dagar utfardade bevis, blifvit bos häradsratterne företedda, fàt, dà nägot jâf emot notarien Sandstedt, herr häradsböfdingen Gadd och forre riksdagsfullmalktigen Appelqvist ej kunnat atrōnas, efter aflagd vit!nesed sásom vittoen afhöras, notarien Sandstedt vid Bräkne hāradsrätt, samt herr bäradshöfdingen Gadd och förre riksdagsfullmältigen Appelqvist vid Medelstads häradsrätt; samt att bemälde vittnen appâ de till dem framställde frägor forklarat: notarien Sandstedt, att han i allmănhet ej kuede lemna nàgon upplysning $\mathbf{i}$ afseende på dem, dock bade vittnet sig bekant att käranden àr 1843 vistats i Ronneby, utan att vittnet likval visste huruvida käranden gjort nả-
gra frieriförsōk, ãfvensom vilfnet hört omfalas, att käranden skulle hafva varit forlofvad med bonden Petter Jonassons dotter Maria i Hasselstad; herr harudshofdingen Gưdd: att någon förlofning emellan herr löjrnanten Freideefelt och Petter Jonassons dotter Maria, alldrig, vittnet veterligen, ägt rum, men att berr loftuanten Freidenfelt under àten 1841, 1842, och 1843, atan att vitinat kande uârmare bestãmma tiden, varıt vid särskilta tillfallen pá besök i Hasselstad i afsigt att viana bifall till sitt frieri: att Petter Jonassons enstāndiga nekande gjort det om intet, hvaremot herr lijitnanten gynnades af bustron, afvensom att vittnet hade den öfvertygelsen, att dottren ej var bonom oldeles obevâgen orl detta sednare fororsakade att frieriet flere gànger fornyades samt att Herr löjtoanten icke stalde sig till efterràtleise Petter Jonassods önskan att bli Herr lojinanten quitt, men pả nàgot oartigt sätt hlef han bvarken bemott eller afvist, och penningar erhöll herr löjtnanter, vittnet veterligen, ej beller för att afstă frản sina pretentiouer, dock gjoide herr löjloanten omsisider ausprāk pà ersaltning för sine resor frâo och till Stockbolm ock atlagdo kostnader for presenter till bìde den ena och den and a, $\mathrm{i}=$ familjen, sedan allt hopp om framgàng var fôrloradt, hvilka ansprâk likvàl ieke blefvo uppfyllde, heldst Petter Jouasson, sà lange han lefde, ej ansàg sig pligtig dertill och förmyndaren för hans dotter efter hans did irke vâgat förbinda sig till nảgon sådan afgift: alt herr löjinanten Freidenfeit efler Petter Jonassons i Mar'ii mànad 1844 timade dôd varit ; orted endast en gang och efter hans egen uppgift lar ban dâ afo ven besōkt Hasselstad, men att, så vidt vittngt vore bokaot, ândamảlet derment endast varit alt göra en visit orh om möjligt vinna godigörelse for sinu utgifier: att vittnet icke bestämdt kaode herr Injtnantens motiver till frierief, men byste den ofvertygelse, all det icke kommit i fräga, om icke fieksins rikedom dertill fockat, balst hennes varelse och väsende âtminstone vid durtria tia dâ frieriet bôrjades, icke var pa minita sâtt fortjusande syonerFigast som hon, da b'olt it ár gammal, anon icke varit utbildad, och ej erhàlht den ringate uppfoctran; och att vittnet ej konde upplysa, om kerr lojtnanten Freidenteit
haft för sig nàgra andra frierier; samt förre riksdagsfultmaktigen Appelquist: att vittnet om Herr lojtoanten Freidenfelt frieriforsok pả Hasselstad icke kunde vidare upplysa, än bvad herr löjtnanten for vittnet, under en resa till Stockboim uti April manad 1844 dá han gjorde vittuet sàllskap fiàn Blekinge, sjelf omtalat, det han inskränkte till ett tillkännagifvande, att han sôkt vinna Petter Jonassons dotter, men fätt ett fullkomligt afslag, så att ban ieke vidare ville tänka derpá; men vittoet bade äfven hört omtalas, att Herr Iöjtnanten, pả samma tid han haft sina tankar rihtade pà Hasselstads-flickan, jemval gjort frieriförsôk i Stockbolm.

Harjemte ialemnade svarandens ombud, för att styrka, dels att käranden verkligen ansett sig vara förlofvad med Petter Jonassons dotter, och dels att han vore skuldsatt fojlande bandlingar:

1:0 Bestyrkt afskrift af Kämnersrättens i Carlskrona protokoll för den 8 och 15 Mars 1843, hvaraf upplystes att, uppà herr löjtnanten Freidenfelts derom skiflliga gjorda ansökning, âtskilliga uppgifne personer blifvit, för dödsfalls skuld, derstädes såsom vittoen pà ed afhörde, angàendo den trolofning, som den 23 September 1842 ăgt rom, emellan kāranden och bonden Petter Jonassons dotter Maria i Hasselstad och hvad dervid fórefallit.

2:0 Bestyrkte afskrifter af en utaf vice häradshöfdingen F. W, Hvitfelt den 13 Maji 1841 till Sedelhafvaren utgifven och med kärandeas borgen sảsom för egen skald försedid skuldförbindelse à 120 r:dr biko ocb 6 procent ränta, af toogl. öfre borgrättens dea 21 Februari gifoe utslag oppà de besvär hăranden anfort öfver kongl. nedre borgrättens den 30 Decembar 1841 medelte atslag, hvarigenom kăraoden blifvit álą̨d att â skuldsedelo áterstáende 100 redr bsco genast gaida; anlogt bvilket först berōrde atslag karanden forptigtats alt exekotive utgifva endast 80 r ridr, men de öfriga 20 anselts vara af tvistig beskaffenhet, och af öfverstáthảllare-embetets cancellie den 19 Sepl 1845 gifne resolution, bvarigeuom atmätnings verkstâliande hos Freidenfelt fôr sistnàmde utslags innehâll anbefalles exakutionsbetjenterne Sjoberg ocb Aberg, eller i brist af tillgàng bans bysattande.

3:0 Bestyrict transumt af ôfverstảthâllare-embetets cancellies protocoll för den 3 Maj 1844, bvaraf inhämtades, att herr ryttmăstaren Levio blifvit, pâ grued af sin jemte 9 andra personer tecknade borgen sảsom för egen skuld for ea af käranden den 24. December 1831 thll sedelbafvaren utgifven forbindelse, att să länge käranden lefver, ảrligen betala $205 \mathrm{r}: d \mathrm{r}$ b:co, högbemäldte embete lagsökt för $\frac{8}{10}$ af reversens inneháll, briar 164 ridr bico.

4:0 Bestyrkt aftkrift af denna Kamnersrättens afdelnings protocoll för dea 17 sistlidne Febraari, som utvisade att käranden genom samma dag meddelad dom blifvit âlagd alt, pa grand karandens skuldförbindelse, till herr auditeuren L'Orange genast gälda femtio radr rgs, jemte ränta och tio redr bsco i râttegảngskostnads ersâttning.

5:o Rảdhusrättens här i staden den 4 sistlidue April gifae dom $i$ en dit genom vad kommen sak emellan herr ryttmästaren Levin, kärande, och kamereraren i riketsständers riksgäldeskentor Alexander Björk, svarande, angáende Levins till kãmnersrätten instàmda pâstâenđ̂e, att Bjork, i följd af dess jemte Levin och âtta andra personer teknade borgen för ofvan omförmalde of käranden utgifne skuldförbindelse â 205 R :dr Banco ârligen màte till Levin betala hảlfiten af det belopp 354 r:dr 23 sk. b:co, hvilket Levin màst på grund af sin borgen utgifva; genom bvilken dom råłthusrattes fastställt kâmuersratttens den 9 September 1845 meddelade dom, enligt bvilkeb Björk ansetts ej kuna förpligtas alt till Levin utgifva mera äo 4 r:dr b:co.

Efter uplāsning af alla här ofvan anförda baniliogar, ingaf âter kärandens ombud, jemte förmälan att hans bufvudman under rättegảngen avancerat till förste löjtuant vid Wermlands Fältjägare-regemente, foljande fem bevis af hvilka de fyra företeddes jemväl i original.

I:o. Handlandan bärstädes och borgaren i Carlskrona Carl Magnus Hårdb har i dag af underteknad genom laga vigsel blifvit ati christeligt âktenskap förenad med aflidne Hemmansägaren i Hasselstad Petter Jonassons dotter Maria Chatharina Petterson, hvilket pả begäran härmedelst intygas. Ronneby den 5:te Juni 1746. N. Sjôholm, Prost ech Past. i Roneeby (Sigill)."

2:0. Herr 10̈jtnant Freidenfelt, hvilken âr 1823 ifràn fahnjunkare befordrades till officer vid Kongl. Lifbevà-riog--rexpmentel, samt sedermera genom 'jenstebyte erhöll transport till Kongl. Wermlands Fältjagare-regemente, àr 1836, har i min egenskap af dels regements befalhafvare och dela 1:ste tnajor, uader loppet af (13) ârs tid varit tjens!görande under várt befal, samt derander städse àdagalagt, icke allenast en ntmärkt skıcklıghet och pâlitlighet i alla dess tjensteàliggaoden, utun jemval utom tjensten iaistlagit en stadgad, hederlig, och i alla afseenden okslanderlig vandel. - Detta val fortjenta vitsord och omdöme, anser jag för ett serdeles nöje att gifva honom, sả mycket häldre som detta bans omneămnd fórhảllande ār fullsomligt med sannininges öfverensstämmande. Stockholm den 25 Januari 1846. U. Liljensparre. Öfverste i Kongl. Lif-Bevärings-regementet. (Sigill)."

3 o. Läjtaanten Fredric Draiel Freidenfelt, som genom tjenstebyle med tojtrant Ta. Mandorff àr 1836 blef anstalld såsom forste tojenaot vid Konal. Wermlands Falt-jagare-regemente hat, under dess tjentgöring vid dettaregemente, sà i som utom tjensten, stadse âdagalagt eft stadgadt och i alla afseenden okfandertigt uppförande, bvilket omđöme jag här medelst pá begäran fär intyga. Carlstad \& Gärd-jo den 28 Januari 1846. Otto Ulisparre. Öfrerste, Regementscbef.

4:o. Lōjtnanten vid Kongı. Wermlands Fälfjägareregemente Fredric Daniel Freidenfelt, har under de 10 âr eller ifrản 1836, tills dato, han varit uoder mitt befal tjenstgörande sâsom adjutant i Kongl. ôfvercommendantsexpedition for Stockholms garnison, städse ådugalagt ntmärkt skicklighet och pàlitliget i alla dess tjensteàligganden, samt atom tjensten, stadse och vid aila tillfallen ialsttagit en stadgad, hederlig och i alla afseenden oblanderlig vandel. Det är med sârdeles nöje, som jog lemnar honom detta valfortjeata vitsord ech anser jag som en helig och ovilkorlig pligt, att pà det högsta recommendera honom hos sâvàl alla de fórmān eller kamrater med tvilks han under det offentliga lifvet kan komma i berörigg, som de persener, med hvilka han, i det enskilta lifvet, kan komma att hafva befattoing. Stockholm och Kongl. Öfver-
kommendants-expedition den 7 Februari 1846. Carl Ludvig Davel, Kommendant (Sigill)."

5:o. Löjtnanten J. D. Freidenfelt, hvilken dels i egenskap af tegements-adjutant dels som tidtals $t$. f. regementsqvartermästare, under loppet af ären $1833,34,35$ och 36 tjenstgjort under mitt befal vid det mig nâd. anförtrodda regemente, hvarifrân han sistnāmnde âr genom tjenst- och lönebyte afgick, har under den längre tjenstetid, genom àdalagd skicklighet, ordentlighet och nit i tjensten förvärfvat sig min bögaktning och välvilja, hvarförutan mig veterligt under denna tiderymd ingenting varit emot hans conduit att anmärka, hvarföre jag äfven nu på dess begäran, med nöje och rättsenligt tilldelar honom detta intyg. Stockholm deu 17 Februarii 1846. Maur. Levenhaupt. General-major och Chef för Kongl. Lifbevärings-regementet. ${ }^{\text {. }}$

Att fórestâende fyra arfskrifter äro ordagrannt och i enlighet med originalerne intyga Aug. Georgii, löjtnant: vid Kongl. Wermlands Fältjägare-regemente. Hjalmar Stackelberg, löjtaant vid Kongl. Lifbevärings-regementet."

Sedan desse bevis blifvit uppläste anhöll kärandens ombud om 14 dagars anstảnd med mâlet, hvarefter kảrandeu ville sine slutpåstàenden i saken skriftligen afgifva, och uppsköt rätten derföre detta mål till Tisdagen den 23 i denna mảnad kl. 10 förmiddagen, dả vederbörande skola iakttaga inställelse och käranden âger ett slutpástảende i saken skriftligen afgifza; som afsades, afträdde.

## Den 23 Juni.

S. D. Vid upprop af det den 9 uti innevarande mânad till denne dag uppskjutne màl emellan herr löjtuanten Freidenfelt, kärande, och trädgârdsmästare-âldermannen Bergqvist, svarande, inställde sig à kärandens, vägnar, förre hofratts vice notarien Carl Oskar Zethrens, och ả svarandens, dess förut begagnade ombad herr anditeuren L'Orange, af hvilka den förste ingaf en skriftlig ansökning, som lästes och lydde sâluada:
${ }^{n}$ Till Stockholms vaillofi. kāmnersrätts 4 :le afdelning!
Som jag ânou ej àr i tillfalle att, pà sảtt kàmnersrätten genom beslat den 9 i denna mánad forelagt mis, iukomma, med slutpâstàeniđe uti mảlet emellan mig. à una, och trädgàrdsmàstare-àldermannen Sven Bergqvist, à zndra sidan, fâr jag ödmjukast anhâlla, det vällofl. kāmnersratten täcktes meddela mig 14 dagars anstảnd med inlemnandet of samma slutpàstảende, afven som att shà fort sig göra lảter, fá utlossa de i màlet förde protokoll. Stockholm den 23 Juni 1846.

Fred. Freiden/ett?
Svarandens ombud beviljade det äskade anstảndet, bvadan rätten oppskjöt målet till Tisdagen den 7 instundande Juli: kl. 10 förmiddagen, dả vederbörande skole hit âterkomma och käranden bör sina slutpástảeaden skriftligen afgifva. Afsades, afträdde.

Den 7 Juli.
S. D. I det den 18 sistlidne Junii sednast băr förehafda màl, emellan herr löjtnanten Freidenfelt, kärande, och trädgârdsmästare-àldermannen Bergqvist, svarande, tillstädeskommo parternes ombnd, hofrätts vice notarien Zethreus och herr auditören L'Orange, af hvilka den forre ingaf skriftiga slatpâstảenden, jemte dervid fogade bilagor, hvaraf svarande ombudet begärde del, för att 14 dagar bârefter skriftligt svaromàl afgifva och utlemnades nu med kärande ombudets begifvande berörde slutpāstâenden jemte bilagor, till svarande ombudet, hvilket forelades ats dem âterstalla och skriftligt svaromà i-saken afgifvs. Tisdagen den 21 i denna månad, kl. 10 förmiddagen, hvartill mảlet appskjöts och- dả vederbörande tillsades att hit àterkomma. Afträdde.

## Den 21 Juli.

S. D. Àter företogs till haadläggning det ifrå den 7 nti invevarande mānad till denne dag uppıkjutne mil mellan herr löjtnanten Freidenfelt, kärande, och trädgàrds-mästare-âldermannen Bergqvist, svarande, och dervid installde sig parternes ombud bofrâtts vice notarien Zethrens och herr auditören L'Orange, af bvilka den sednare i anseende till ānnu saknade bandlingar, hvilka ban önskade
bit ingifva anhöll om 14 dagars ytterligare anstâad mę̧ màlet.

Dả kārande ombudet yrkade, att nảgot äfventyr måtte svaranden foreläggas, for slutforklarngs afgifvande, emedaa ban i annat fall, genom träskande shulle komma att uppebàlla saken, sà forelade ratien svaranden vid vite of Sex riksdeter 32 skillingar banko att sin slotförklaring isaken skriftligen afgifva Tisdagen den 4 instundande Augnsti kt. 10 formiddagen, hvartill målet uppskjōts och dă vederbörande tillsades att har ãter tillstädesvara. Aftradde.

## Den 4 Augusti.

S. D. För vidare bandlăggning áberopades det den 21 sistlidne Juli till denna dag uppskju'ne màl, emellan berr löjtnanten Freidenfelt, kärande, och trägårdsmastaren Bergquist, svarande, hvarvid parternes ombud, hofratts vice notarien Zethreus och herr anditören L'Orange tillstädesLommo, af hvilka den sistnämbde âterställde de honom den ? i sistberörde mànad delgifne banflingar, hvilka voro foljande:

## ${ }^{\text {ritll Stockholms Kämnersräus fjerde afdelning! }}$

Det mål som efter fuHändad undersökning, no ōfverlemnas till domstolens pröfning, skall icke allenast algöra tvâune mendiskors lycka orh valfard, utan ock om quinoan såsom-förouftig och moralisk varelse vid den alder dả bennes förstānd och oüdème uppnått sin höjd skall sakba allt inflytande ati den lifvets vigtigaste angelägenhet som tōrer henve närmast, som skall afgōra hennes framtid, och der bon ensamt fär skörda frukterna of sin handling. Det skall afgöra om det sả kallade faders- och mâlmansväldet innebär allsvàldig och obegräosad rätt, att ntan alla förnufts skäl, endast under âberopande af en oböjlig och allsmägtig vilja, tillintetgöra quionans heligaste och af nataren danade känslor, - tillintetgöra bàre sambällets och moralens gemensama rosprák pả äktenskapliga förbuod, delta det horgerliga sambällets grandral, altmänna morarens och sedligbitens enda värn. - Lyckligtvis har lagen, bvilken begransar all minty den i detta som i andra fall deligerat, i gittermâlsnalhen ista ocb 6ite kapitl. 4 § be-
stamt，att inga hinder fả emot äktenskapsföreningar af föräldrar eller målsmän uppställas，så vidt de icke grunda sig pả inför lag gällande skäI；och lagstiftaren har àt domaren öfverlâtit pröfningen af dessa skāl．－Förr än denna pröfning med afseende i förevarande frâga företa－ ges，utbad jag mig vërdsamt att i en kort resum af protokollerne fá framlägga de anförde skälen för och emot， och dervid göra de anmärkningar dessa kunna föranleda．

Det är obestridt ådagalagdt，att den emellan mig och herr âldermannen Bergqvists dotter Maria Charlotta full－ komligen frivilligt aftalade，dả af fadren medgifne，och nu af mig sökte äktenskapliga förening àr öfverensstảmmande med vàr ömsesidiga böjelse，önskan，vilja och beslut，jag à min sida，har obestridt styrkt mig äga de inkomster som möjligen kanna anses dertill fordras，och bilàggas här som ytterligare bevis derpả．
Original debetsedlar för ären 1843 och 1845 ，hvilka
upptaga min Page－lön till ．．．B：co R：dr 492：24．－
Officielt utdrag utur Kongl．Kammar－
rättens räkenskaper fôr âr 1845
hvilka upptaga min löjtnantslön till B：co R：dr 334：28．－
kommendantens för Stockholms gar－
nison intyg，öfver det mig som
tjenstgöraade i dess expedition till－
fallande árliga arfvode
B：co R：dr 250：一 一
Samma inkomst．B：co R：dr 1，077：4．一

Och desse inkomster mer än fördubhlas då jag som nu mera äldsta löjtnanten vid Kongl．Wermlands Fältjäga－ re－regemente，i första vacance tillträder kapitenslön．

De företedde presthevisen vitsorda sả väl om religösa som moraliska frejden，äfvensom att mademoiselle Maria Chärlotta Bergqvist uppnått den âlder af 23 âr，dả hon， med den henne lemnade bildning och vârdade uppfostran， äger fullt förstảnd och tillräckligt omdōme att sjelf prōfva och afgöra，i en fräga som denna，hvad hennes gagn och frid tillhërer．

Med mina，bàde fordoa och närvarande chefers intyg， har jag nu mer än tillfyllest ádagalegt，sâ väl min daglighet
i tjensfemanna-värf och befattoingar, som ock mitt medborgerliga och moraliska värde $\mathrm{m} . \mathrm{m}$.

Och hvad är det väl dà som herr âldermannen Bergqvist àberopat emot mig sâsom grund för sitt vàgrande bıfall, till den af mig, på ôppna och ärliga vâgar, sökta och med berr àldermanens dotter Maria Charlotta pâ samma sätt aftalade föreniog.

Dessa skäl äro med undantag af obestämda och insidiösa antydningar, ensamt hennes - det första nemligen, att jag med demoisellerna Backberg i Stockholm och Maria Pettersson i Blesinge, fôrmenas hafva stảtt i sâdane förbindelser, som 3 kapit. Giftermàlsbalken avgifves såsom hinder, och för det andra, att jag skall ega skulder.

Hvad den första af dessa frìgor betrâffar, sâ söker herr âldermannen bevisa den, dels genoun vittnen ocb dels genoan ett par mina privata handskrifter; vittuesherättelserne hafva i sak ingenting kunnat âdagalägga, alldraminst nágot af mig offentligen, eller i den form lagen uppställer, gifvet äktenskapsiöfte, eller begângen trolofning, och bvad sàrskillt angàr f. d. fanjunkaren Bromans vittoesmàl, som oberäknsdt att detsamma innehaller ett fullkomligt samelsurium af hvad som emellan fyra ögon of honom angifves skola hafva tilldragit sig, och hau dels sager sig of andra hörts squalrats, sá tror jag mig, synnerligast sedon kämnersratten haft detta vittne under sina ogon, och baft tillfalle se och erfara, dess klena, orediga och förvirrade förstândsgàfvor, och huru ringa dessa, sammanlagde med vittnets personlighet i öfrigt, inbjuda till förtroliga meddelanden, icke behöfva mer ān bestrida det í allo.

Genom vederbörande presterskaps intyg har jag styrkt att Maria Pettersson i Blekinge, redan intradt i aktenskap, och att jag $\mathbf{i}$ öfrigt med henne aldrig státt i sadana förbảllanden, som kunna fôr mig vara i nágot afspenía bindande, och hvad beträffar silkeshandlerskan Bäckbergi och den heone allockade, inför domstolen företedda förklaring m. m., sà bestrider jag sâsom alldeles grondlösa, hennes lösa och obestyrkta uppgifier; om jag nâgoe gâng med henne tãakt myy mäjligheten af en förbiadelse, och derom ösligen fört nâgra obestämda samtal, sâ âdagalägga mina företedde biljetter, att derom ingenting var afgjordt
 som aldrig, öfvergick till ens besiut, ha àsup mindre till handing och om jag vid det tillfalle som herrar Deevels, Liljensparses och Wretmans vittnesmàl antyda, velat presentera beace för mina föman, och höra deras omdöme ofver honnes -parsoolighet, sả = bar, som, dessa vittnesmàl fullständigt xupplysa, bvarken vart fcàga om trolofuing eller ahtenskapslöfte; och det formulär, eller rattare sagdt, tekming till ell alags alctenskapslefte, heilket blifvit vid domgiolen föreledt och bär min haadstil, skrifyilpá en lösryckt uformad papperslapp, stan syétoing ens pà anagon bestamd persun, är mppdagadh dea follkomiggate nullatet.

Hyad dernast angàr mina skulder, ockr de, derom fôrebragte uppgifler, sà à della ett ämne som belt och ballet och ensamt tillhör privatlifuats gebiet, och sảlunda bordo vara fuilkornifigen Iridlys', isà alänge man deruti icke $\mathrm{k}+\mathrm{n}$ fora mig till last, bvarken avek elle En bedrägeri, men effer amoet af min vederpart är vidrört sảsom hulvudsaka ect det möjjligen slculle kunna synas äga nảgot skảl fôr \$ha, alt mia bleferude svartar intör domaren emottog de u plysoingar dectorn, hvilba hao pá förtroendets vag refeo recadt, sà vill jug äfyen i detta fall icke svika deu äppenn het, som tillhör min karakter, och hvarmed jag i öfrigt bandlat sà val emot bonom som bans dotter, och hvar-m med jag i alla afseenden ock, vader alla omstandughetere enskar gá honom till möles; om jag sàledes haft, och ànu har, lisasom hvarje aonan med mio ställaing i sant-7 ballet, nảgon obetydlig skuld, sà motieras denna mer àn fullkomligh, of mina tillgảagar, och jag ager inga affirer som âro af natur alt menligt inverka, bvarken pà min ekonomiska stāltning eller pâ föcevarande frảga; hvad man emedlertid, genom intör domstolen- töretedde bely delselösa afskrifier af à̆̀gra skuld - oeb bergesfórbiadelser, velat i delta afseande föra mig till last, gruadar sig pà fullsomliga misstag; sâdane afskrifter kunaa ensamt beviSs bvad som varit, men deremot icke hvad soan ar. Otigianalet till ea af dem, utgöranderen till töjtuanten A. Linnx rom eller ordres den 9 Maj 1853 utgifven sknldsedel å fèntio riksdaler it: fs bilägges sásom bevis hàrpá, och sảagu langes dan infriad; bvarjemte ett agnat bevis bifogas.
utrisande att den mig debiterade skuld af, 205 redr bsco àrligen, inskränher sig i elt för allt till icke fullt Tvâhundrade Riksdaler banca; hyad dernaist vidkommer den àberopade obetydliga borgesförbindelsen, för bäradshöfdingen Hvitfell, sà máte det,val vara föga anmarkningsvärdt, att ja弓 som lêfiesman, $i$ det längsta undaodraget mig liqvid, fôr en borgen, der hufvudgaldenären finges pâ stallet, anstalld som tjensteman i flere embetsverk, i i tillfalle och med fôrmâga att sjelf infria dess skuid.

Utöfver allt detla liar desslikes blifvit fort mig till last, att jug i ett, till min buifvande svarfader aflatit, i afakrift foretedt brefyskall hafya fört ett opassande sprōk. Härpá kan jag endasty svara, att den ena ytterligheten föder den audra, och -ideni-som icke kanner de bändelsen bvilka föregingo detta bref fiplur valltid profan att döma i detta ämne, och det lyan väl nàgon . gâng äga skäl till ursakt, om det oupphägligen trukaserade lynnet, icke alltid väger hgarje ,ordipá : guldvikt, och för vipnande af ett lagligt ochs kàrt mảl, pảgonigảng onvänder der vapen man tror mast verkande; manabade bemligen med celler utan ska1, upplyst mige att boupptecknings- och arfatràn gorne, ehuruli det hela, mer än obetydinga, hittills ensamt utestangt alla förbindelser inumb/familjen, enär de uppgàfvor vara permamente hinder for fadrens bifall, men ocksả pá samma gàng râtt allvarligt vidrörde, de enda medeh hvarigenom detta bifall knode vinnas, se der motiverne till ordstallningen i mitt àbropado bref.

Jag har na fullständigt och faktiskt, vederlagt alla de: sâsom binder emot det af mig bärigenom sökte aktenskap, af min vederpart gjorde invandningar och angifvelser, sả väl directe som indirecte.

- Jag har styrist min ställoing i samhäHet, så vàl den ekonomiska som moraliska, vara fulft qualificerad, till det ä́lsta alktenskapsfôrbundet, och i dessa afseenden vida meri àm laggild; det stigand förtroende hearned jug blifvit använd i sả väl högtsaligen aftidne som ou regerande Hans, Maj:? Kanungeas enskilde tjenst, eeb de flere uppdrag ock extra kommenderngar, jag otôiver mis tjenstehefaltsing vid regementet fortsatt, $i$ stadens tjenst isnehar och: bestrider, med mina chefers och förmāns inför domstoleni
vitsordade belâtenhef, de vitsord desse deratöfver lemnat ofver min moraliska personlighet, mâtte vàl inför lagen och domaren tala bâde bögre och mera afgörande ãnalla do emot mig lôst ocb obestyrkt, utan nàgon slags anlening framkastade, insidiensa tillmalen och antydoingar, dem 1 ötrigt sà val un forlatlig sjelfkänsla, som och en ganska natorlig aktning mot min trolofvades fader, förbjoder mig offentligen möta och besvara.

Och nu öfverlemnar jag mâlet i det utredda skick đut befinnes till domarens pröfoiog; jag afstâr deivid fràn det i stàmnongen med tillämpaing af 6:to kapit. 4 § Gift. B. yrkade ensvar áfvensom pà alla ansprâk ì ersāttning för rättegàngskostnader, man vidbàllande stämningeñ i öfrigt, yrkar jağ att bilifva tilldömd râtt, att efter i behörig föregàngen tysniň, fä fullborda det äktenskap med tràdgârdsmastare-äldermannen häri staden, Sven Bergqvists dotter Maria Cbarlotta, havarom hon och jag, sa val enskildt, som sedermera offentligen, infor denna domstol gifvit hvarandra bestámdt och oryggeligt löfte. Jag staller här det dyrburaste jag ăger i verlden, de heligaste intressen - den vâralösa quinna, bvars hjerta och löfie jag vuonit och förvärfvat, - bennes rätt och välfard, - mitt eget och henoes văl eller de aeder domarens hăgn och värn.

Dả som jag hoppas och icke bör kunna betvilla, jag emsider vinner bifall till det nu sökta äktenskaps fullbordande, är jag fullt öfvertygad att mitt enda af dessa skāt, dem min blifvande svärfader ou afgifvit, för sitt vägrade medgifvande, skall ingả eller quarstả i hans öfvertygelse, —om sitt baras väl, är jag sâlunda förcissad, att dea nu gexom andras olycksaliga inflytande missledde fadren, kalt snart nog, efter forste domslatet och af erfarenhet upplyst, hylla och välsigaa eu förening, bvilken redan lảgge harmonicerat med den obfriga familjens önskningar, och sả lầngt menskliga beräkningar kuuna strâcka sig, bar altt fồ sig, som bör och kan bereda hans älskvärda dotters lycka och välfärd. Stockholm den 7 Juli 18 4.

Fred. Freidenfell".
2:0. Stockholms stads Krono-kontributions sedel Nso 1,668 för àr 1845, qvarteret Neptunas mindre, buset N:o 3, hvaraf visade sig att herr löjtnanten och kammarpagen

Freidenfelt blifvit för löneinkomst 492 r:dr 24 sk. banko paförde i kentibation $11 \mathrm{r}: \mathrm{dr}$ banko.

3:o. Enabanda slags debetsedel för àr 1843, upptagande herr löjtnanten Freidenfelts löneiokomst till samma belopp som det sist anförde.

4:0.- ${ }^{n}$ Enligt den till kong1. kammar-râten afgifne 1845 års aflöniogsräkensisaper fôr Wermland kongl. Fät-jägare-regemente har 1845 ârs töneinkomst vid regementet utgjort för 1:ste lojjtnanten berr F. D. Freidesfelt. 1:sta löneqvartatet à 324: 8., . . b:co ridr 81: 2. 2:dra d:o à 324: 8. . . . . . . . . 81: 2.
3:dje d:o . . . . . . . . . . . 85: 41.
4:de d:o à 334: 28 . . . . . . . . 83: 31 .
Summa b:co r:dr 334: 28.
Râtteligen uppgifvit intygas: Stocholm af kongl. sam-mar-rättens öfver-revisions-departements militiæ räkenskaps kontor den 30 Junii $1846 . \quad$ C. J. Hjorth. ${ }^{\text {p }}$

5:o "Att stabs-adjutanten ati kongl. öfverkommen-dants-expedition, löjtnanten välborne berr Fredrik Freidenfelt $i$ och för sin kommendering derstädes för sistl. âr tillgodonjöt i arfvode, tjenstgöriogspenningar ocb kommen-derings-gratification tillsammans cirka, 250 r:dr banko, varder bärmed till bevis lemoadt. Stockholm och kongl. öfverkommeadants-expedition for Stockholms garnison den 27 Juni 1846. Carl Ludvig Daevel, Kommendant (Sigill)".

6:0. En af herr löjtaanten Freidenfelt den 9 Maj 1845 till herr löjtnanten A. Lindström utgifven skuldförbindelsn à 50 ridr riksgâldssedlar, som vid emot löjtoanten Freidenfelt bär vid rätten anstalld lagsölkning, hos rätten blifvit uppvisad den 23 December 1845 och no befanns vara öfvertsorsad.

7:0 "Afskrift och utdrag: Till innebafvaren häraf betalar undertecknad, ifrản och med oedanskrifoe dag, ârligen sâ lảgge jag lefver, en summa stor, 205 r:dr banko, hvarföre jag erhâllit full valuta som försàkras af Stockholm den 24 December 1831. Fred. Freidenfelt (Sigill).

För fullgörande af ofvanstảende förbindelse, gả undertecknade, tio personer, en för alla och alla för en, i full borgen sảsom för egen skuld. Stockholm som ofvan,

Ulica Sophia Levin, född Holmström (Sigill), J. A. Tollstorp löjtu. vid kongl. lifbevär.-reg:tet (Sigill), Carl A. Hyitfelts fendrick sid trongl. lifbevär.-reg:tet (sigill), (oamb utstruket), W. M Levin löjtn. vid Helsinge-reg:te, (namo ntstruket), A. W. Levin löjtn. vid lif-reg:ts husarer (sigill), F. G. Posse (Sigill), Gustaf Westfelt iojjto, vid h' og:tets. hussarer, C. A. Koskull kammarpage hos I. M. hunuegen, feadrik vid kongl. lifbev. reg:tet (Sigill). A. Björk vice audit. vid kongl. Södermanlands reg:te (sigill).

Ar 1841 den 28 Oktober är
A/strifl. Originalet till förestàende afskrift är af underteknad till lagsōkning och inkassering emottagen, försàkras. Storkholm den 2 Februarii 1845. C. A. Hultman.

Rättetigen afskrifvit och transsumeradt intyga Carl Norman. Edv. Alex. Grandinson.

Ofvanstáende förbindelse har jag till inknssering emottagit af rytrmästaren II. II. Anrepp forsäkras. Stockholm dea 4 Julii 1846. G. A. Hultman.

Att berr G. A. Holtman af mig till inkassering emottagit omstâende hos mig bypotiserade revers, samt att herr löjtaant Freidenfelt, $i$ enlighet med af mig utfardade särslcilte quittenser deraf afbetalt, sà alf endast circa 200 à 300 r:dr r:gs âterstà att betalas, för tivilken summa, defta dokumeot, nu hos mig är hypoticeradt, varder härmed intygat. Storkholm den 15 Juni 1846. H. H. Aurep (sigill) r) Ulmöstare.

Egenhändiga underskrifter intygar: Edv. Alex. Grandinsog. Ciarl Norman.

## Härjemte ingaf svaranda ombudet

8:o Ett skrifligt anforande af detta innehåll:
"Till Stockholms Kảmnersratts fjerde afdelning!?
Förfatfaren till det slutpảstảeviden, berr löjtnanfen Frejdenfelt i sitt namn làtit till Kämnersrätten inlemna uti málet emellan bemäldte herr löjtant och mig - har sölt, att af nu ifrìgavarande tvist gōra en sentimental exposé, som mềjligen skolle nảgorlunda vara användbar, sà som bidrag till en kärleksroman eller ett berdaqväde, der sjelf-
va personerne antingen voro dikfade eller âtminstone alldeles okānde for lāsaren, men de i samma skrıft förekommande exklamatioser om tvanne alskande varelsers lycka och välfärd - om quinnans inflytande, säsom fornu/tig och moraritsk varetse, om fadersväldets allsvàldiga och obegransade râtt, att utom alta förmultsskal endast genom en oböjlig och allsmägtig vilja tillintetgöra gvinnans sànslor, oun sällibetens och moralens ansprâk pâ atitenskapliga forbund, - sàsom det borgfiga samhattets grundval -samt allmäna moralens och sedrighetens enda varn etc. ete. synes deremot ganska illa slà sig ut vid tillämpningen pà br Iöjtnanten Frejdenfelt och hans allmānt kända begrepp om älstenskapets användbarhet for financiella berakningar, samt bans sätt att värna sedligheten m. m., och ehuru br löjtnanten om hvilken just icke försports någon militärisk bravure elfer andra prof pâ mans-tapperhet dả det gallt fäderneslandets eller rättvisans sak, likvàl icke lärer sakna bvarken mod, djerfhet eller oförsynthet i atfacker mot enfaldiga och lättrogna fruntimmer, eller dả det gält att emot föraldrars och anhöriges vilja och samtycke intränga sig i ansprâkslôsa medtorgares boningar, och derstädes sönderslita och förslöra den husliga freden samt det för lugnet inom bearje familj, sà oumbärliga inbördes förtroendet, sâ kan jag likväl ändâ, knappast föreställa mig att hr löjtnanten kunnat genomläsa dessa slutpástâeoren, ntan att sjelf, antingen ytterligt rodna för desammas up-* penbara kontrast mot hr löjtnantens aget samvetes vittnesbörd, eller ock, att i trotts af detta vittnesbörd, högt flatskratta öfver det spotska och genomskärande han af sauniog och rătt, samt alla bättre kânslor, som sả omisskämneligen och genomgripande framlyser.

Genom falsk, alldeles oriktig framställning of 1 ksp . 4 §. Giffermàls-balken, förmenar br löjtsanten alt inga hinder emot äktenskapsföreningar fâ of föraldtrar ocb mâtsmän upställas sả vida de icke grunda sig pâ inför lag gâltanda skül, hvarefter hr löjtuanten synes draga den slutsats att hvarje mansperson som icke är lagligen brännmärkt skolle äga en obegrānssd rät!, att intränga i hvitken familj som bälst, och tvinga fôrâldrar ooh mâlsmãn att till äbtenskap utlemna sina döttrar eller pupiller, mea
en så orimlig lag har ännu icke blifvit antagen inom nâgot samhälle, ännu mindre inom vàrt fädernesland, och de citerade lagställen innehålla icke eller ett ord, bvarken om det diktade förbudet för föräldrar och mảlsmän att hindra lättsinniga och olämpliga äktenskaps-föreningar, ej eller om någon skyldighet för föräldrar och mảlsmän att förebringa infor lag gällande skal, för sin öfvertygelse i detta fall, tvärtom ger föreskriften nti 6 kap. 1, 2, 3, och 4 §§ giftermàls-balken tydligt tillkänna, att den domaren uti sistnảmode §updragoa pröfning, af föräldrars och màlsmảns vảgrade bifall till ett giftermàl endast har för afsigt, att förhindra det icke en sâdan vägran, blott bärleder sig af màlsmannens "egen nytto" eller annan sddan orsalk, utan af en skyldig omvårdnad for barnets eller pupillens sannskyldiga bästa, och verklig öfvertygelse att det samma genom den föreslagaa förbindelsen äfventyras; derföre nảmnes icke uti àberopade $\mathbb{\$}$. det "skäl dertill finnes,n det vill säga: att domaren, som för denna pröfning anförtros föräldravàrden öfver en sonans baro, skall dervid belt och hảllet ikläda sig faders ställe och sâlunda samvetsgrant afväga alla förhâllanden för eller emot, lika som vore det hans eget barn, öfver hvars välfärd han har att bestämma . Att domaren till grund för en sådan prōfning, mảste närmare granska motivernes renhet och öfverensstämmelse med äktenskapets āndamál; äfven som den sökandes karaktär och handlingssätt och deraf bildade vilja och förmàga att göra äktenskapet lyckligt, icke blott för ögonblicket af en upbrusad passion, utan äfven för det sansade förnuftet och den mogoade eftertankan samt varaltigt, för hela lifstiden, torde jag knappast behôfva att eriora. Bedömmandet af en sả beskaffad rättegảng som den iffägavarande, är sảledes mera en samvetssak, än en juridisk pröfaing of lagligen bevisade fakta, men äfven i detta sednare fall saknas ej lagbestämmelser, att det foljer af sig sjelft att ett bifall icke kan aftvingas on fader, dả sådane förhållanden inträffa, för hvilka lagen antingen bestămt förbjuder äktenskap eller ock antager, sảsom fullt skäl för uphäfvande af en trolofning.

Ibland de sedoare upräknas 4 kap. 3 § giftermảlsbalken der endera före eller efter füstningen begätt lâgers-
mal eller gjort någon annan sâdan gerning som rörer dess goda namn, och uti 2 § samma Cap. och Balk om endera är behāftad med hemlig eller obotlig sjukdom eller andra fel och lyten m. m, och i afseende pà de förstnämnde bestammer 5 § förenämnde Cap. och Balk att deu som brutit en förlofning icke fär bygga äktenskap med nâgonannan, förr än den öfvergifna föllitt är, hvarföratan Nerman uti dess föreläsningar ôfver Giftermàls-balken sâsom skäl till vëgrat дiftermál antager om sökanden àr stosare eller af meddellöshet, lättja eller oskickligbet icke förmảr att foda bustru eller är af olika stảnd eller nd̆ot skäligen, och med sannolikhet befaras, som deras sämja hiadra kan och göra deras sammantefnad usel, i hvilka fall domaren utan afseende derpả att flickan skulle af obetänksambet vilja hasta till sin ofard, bör stadfasta giftomannens vägran, samt fōrbjuda de olofligen fastade att fortfara i deras äktenskaps-handel och förklara deras enfaidiga fästning ogild.

Herr löjtnant Freidenfelt har väl deremot med en sorts frejdehetyg af nâgre inom militarstảndet uphöjde personer sōkt àdagalâgga, att han skulle vara duglig i tjenstemannavärf och befattoingar amt äga medborgligt och moraliskt rả de etce., hvilka förmànliga intygande hr löjtoanten sedermera oảndeligen uphöjt genom ett allt för högt drifvit sjelfheröm om det stigande förtroende hvarmed hr löjtnanten skalle blifvit anväod i sà cà! Högtsaligen afl, som nu regerande Hans Maj:t Konungens enskilte tjenst etc. men hvarom ingenting kommit till allmảnhetens kunskap, icke en gảng genom nảgon enskilt beraltelse, ânnu mindte genom nágon officiel handling, och ssnnolikt färer detta böga fortroende inskränka sig endast till den förmân hr löjtnanten såsom Page àgt, att som stum figar officiera uti de vantiga hofprosesionera3, men bvilket apdrag eller som hr lojjtnanten kallar det höga förtroende nu mera antagit en sádan obetydlighet alt det vanligtvis öfverlemnas till studerande ypglingar frân krigs-akademien, hvılka i samma stund de ilcläda sig pagedrägten innehafva alla de egenskaper och förtjeoster som erfordras för att ofōfva detta of hr löjtnanten sà utmärkt an sedda värf; emedler-
tid skulle jag af aklaing för de personer som utfärdat hr löjtaantens rekommendations-bevis gerna önskat det de for otfárdandet, vedlảtit sig till att närmare taga kännedom om verkliga halten af hr löjtnantens medborgerliga och moralsska värde, i bvilket fall jag möjligen icke behöft, att såsom nu är bändelsen, bestrida allt lagligt afseende â samma betyg sảsom icke på sätt lagen ati 17 Cap. 26 s. Rättegăngs balken föreskrifver med ed fästade, och serdeles märkvardiyt framstảr i bredd med dessa betyg det obestridliga faktum, att hr lajtnanten ehuru efter bvad han upgifver i 22 ár bestāndigt tjenstgörande som officer, àno icke kommit öfver subatterns graden, ett förhallande som àlminstone icke ökar trovärdıgheten af de ảberopade betygen. - Likaledes har hr löjtaanten med betyg och sjelfneröm sökt âdagolägga det ban skalle vara i fullkomlig förmäga att föds sig med hustru och $i$ en utmârlst fordelaktig financiel ställang, men utom det jag pà grund af nyss àberopade lagrum bestrider all trovärdighet àt samma intyganden, särdeles det af hr ryttmăstaren Anrepp utgifne, hvilket har den för dess trovärdighet mindre gynnsamma egenheten att hafva tillkommit den 15 sistl. Juni och sâluada 19 dagar förr än det bevis af Hultman, hvarpà det samma är telrnat, sả fàr jag till vederläggning af dessa föregifvanden i ödmjukhet àberopa bvad bäremot redan blifitit à min sida anfört och bevist, äfvensom det allmänt kända faktum att hr löjtnanten âtminstone under de sista 20 àren bàllits i jemn jakt för executiva executioner orh att det just varit fó att fà erbàlla eágot ssydd deremot som hr löjtnanten likt och olikt spekulerat pà formögne giftermáls partier.

Deremot torde vid den samvetsgranna undersökning, som jag häröfver förment bōra foregà prōfoingen af detta màl, det obestridligen visa sig, att $j * g$ ej endast i ett atan i alla de omständigheter som vid ett äktenskap bör komma i fràga är fallkomigt berättigad att vägra det omstända bifallet. Skulle vall till exempel berr löjtnanten kunna forneka sig vara saker till bvad lagen uti 4 capt: $3 \S$ giftermálsbalken sảsom skāl till vägran af ea akta fosbindelse omnämeer, eller att hafva antingen före eller efter det han inlảtit sig med min dotter begàtt tâ-
gersmâl eller gjort sådan gerning som rörer dess goda namn, och ehuruväl jag icke saknar fullstăndig bevisning att i bândelse af ett sádant fórnekande öfvertyga herr löjtoanten derom, vill jag likval af skonsambet för de olyckliga varelser som genom herr löjtnantens förfórelser i denna väg förlorat icke allenast sitt moraliska värde ntan äfven nästan alla deres tillgâogar och sảledes nu mera sakna det nödvändigaste till deras uppehälle, till en början öfverlemna till herr löjtnanten aft med ed ádagatagga sin oskuld i detta fall, dock med forbebâll att derest herr löjtnanten skulle văgra denna ed, dä fâ uppgifva och förete den bevisning jag har att tillga och till hvilken bevisning jog dả anser mig sà mycket mera befogad, som det icke mera à jag utan herr lojinanten sjelf som framtamjat den.

Äf*en det binder mot äkterskapet som 2 S . af förenämde cap: och balk framstâller tror jag mig äga fullkomligt shäl att anse vara for banden och jag är följakteligen berättigad yrka, det herr läj’nasteo mà àläggas andergà besigtang for ulrönande af dess bälsotillstànd af nàgon läkare som jag utheder mig att sjelf fà utvaljja.

J afseende pe 3 Cspt. 5 § samt 4 Capt. 5 §. giffermálabalken har jag lagligen slyrht, enemom Carlsbrona kàmenrseàts protocoll och flere sittanas odliga atsago, att berr löjtnanten icke allenast sjeif erkändt sig hafva den 23 September 1843 blifvit lagligen förlofvad med hemmansegaren Pelter Jonassons dotter Maria, utan ock att herr Iöjtnanten sjelf tillstyrkt för detta ândamál fả inför domstolen edeligen afhörde flere ojäfvige och trovärdige vittnen, hvarföratan jag med silkesbandlerskan Bäckbergs skriftliga belyg, äfvensom med flere edeligen afhölde vittnens intyganden samt till och med herr löjtnantens egenbändiga bref och förbindelse lagligen styrkt, att herr löjnanten den 26 Dec. samma âr, och sâledes för andra gângen inom âret blifvit lagligen fërlofvad med bemälde mamsell Bäckberg, för hvilken herr löjtoanten då bedyrade sig hysa den mest brinnande och ieke en gàng af alla evigheters ovighet ntsträckliga kärlekslåga. - Ifràn denna sistnämnda forlofningen har herr löjtnanten ännu icke blifvit af sin berskarinna frigjord, och denna omständighet àr således ensamt tillfyllestgörande för min vägran.

Men hvad jag nu anfört, äfvensom bvad under rätlegàngen â min sida blifvit andragit och styrbt, vàgar jag i ödmjukhot hoppas att kämnersrätten skall finna utgöra fallkomligt skāl för min văgran till äktenskap, emellan löjtiant-Freidenfeit och min dotter, samt sallunda till alla delar frikănna mig frân käromảlet och derjemte käona tōjtnant Freidenfelt skyldig ersätta mig de genom denna bogst obefogade rättegâng förorsakade kostrader med 3 ridr 16 sk. banko for tivarje installetse af mitt ombod inför kamnersrätten, samt for lösen af domistolens protocoller ocb förvăntade dom äfvensom för charta sigillata kalleiser för vittnesmảleos anstallande så väl härstảdes som i latudsorterne med minst 100 rdr b:co, och anser jag herr lojjtnanten, sả mycket mer skyldig till en sâdan ersättning, som herr löjtnanten, sedạn han pả sâtt denna rättegàng upplyser, under 22 ârs tjenstģäring sâsom officer, förgäfves användt alla möjliga medel och maskeringar for att under pretext of giftermâl förskaffa liqvid till sina genom en lättsinnig och oordentlig lefuad âsamkade skulder samt dervid ádagalagt en sảdan ofôrtrutenhet, att frản ocb med deu 14 áriga bondeflickan i Blekinge till och med den 70 âriga krögerskan i stockholm hvarje herr löjtnanten kringsväfvande kjortel, den mà für òfrigt tillbört hvad âlder eller stånd som heist, atgjort töremàl fôr hans peninngespeculationer, har nu, sedan alit anoat for honom misslykkats, ansett sig tillständigt på ett högst anstötligt och för Tâttskänslan sảrandè sâtt, sôker atan den minsta frân mio -sida dertill gifoa siledning genem användande of alla mōjliga intriger, râttegângar och chikaner tillskrämma sig min dofters mödernearf, ehura detta arf, euligt närlagde transumt af bouptekningen efter min af bustru, är sâ obetydligt att det troligen ieke en gàog motsvarar innestīente räntor oeh ôfverrāntor à hans mảnga bysätt--ningigilda skaldförbindelser.

[^0]ifràgavarande likartadt försōk att frỏn förăldrarne precessa sig till hustru.

Stockholm den 4 Augusti 1846
S. Bergqvist.
genom C. L'Orange, enligt fullmakt.

## 9:0 Transsumt.

Àr 1845 den 31 Januari förrättades af Justitie-kollegii och Förmyndare-kammarens deputerade, rádmannen, stadsmajoren och riddaren af Kongl. Nordstjerne-orden Nils Limnelins, assistenten bäradshöfdingen Fredric Kiblman och t. f. sterbhus-notarien Carl Emanuel Wahlberg, efter sōkt och beviljadt tillstànd, bouppteckning efter f. d. àldermannen i trädgàrdsmàstare-embetet Sven Bergqvists hustru Johanna Christina Holmgren, som 59 âr gammal affidit den 14 Oktober sistlidne âr, till rättelse för enklingen och deras barn.

1:0 Dottren Johanna Fredrica Bergqvist, 28 âr gammal.
2:0 Dottren Christina Wilhelmina Bergqvist, 27 âr gammal.

3:o Dottren Carolina Amslia Bergqvist, 24 år gammal 4:e Dottren Maria Charlotta Bergquist, 21 ár gammal. 5:0 Dottren Mathilda Josephina Bergqvist, 15 àr gammal.

Eaklingen uppgaf tillgàng och skuld som folljer:


Af sistnämnde belopp tillkommer enklingen fördel, den han eger alt af boskifte uttaga i hvad han helst vill af lösōren till $\frac{1}{\circ}$ : idel derutaf med . . . . . 208: 5 . 3.

Derefter eger ban hälften af àterstoden
i giftorâtt, nemligen:
Halften af fastigheterna in natura for ett
värde af . . . . . . . 18,608: 16 . -
med ansyar för hälften af
premie-làaet och inteck-
nade skulden uti N:o 2,
qvarteret Tanto större
537: 24. -
ㄴ․․ $18,170: 49$. Och hälften af âterstàende lösa tillgãngen . 1,977: 2. -

Tillsammans R:dr 20,355: 47. 3.
hvarefter döttrarna i möderne-arf undfá:
En tiondedel hvardera, eller tillhopa halften
af fastigheterse in
natara för . . 15, 708: 16.
med ansvar för skuld $\quad 537: 24$.
Behâllet fastigh:värde 18,170. 40 . och en tiondedel hvardera, eller tillsammans hälftenafbe-

- hâllna lösa tillgãa-
-gar . . . . . 1,977: 2.

Samma Banko Redr 45,873: - -
Salunda uppgifvet, värderadt och förrättadt, betyga, Stockholm, år och dag, som förat strrifue äro. Nils Limnelius.
Fredric Kihlman.
C. E. Wablberg
Förutstảende afgifter till barubuset och de fattige qvitteras.
C. E. Wablberg.
I de transumerade delarne lika Jydande med origigaler intyga
Johan Gustaf Carré.
C. J. Löfgren.
Stads- och handelsmäklare.

## 10:0 Afskrift.

Kongl, Maj:ts och Rikets Svea Hofräts utslag uppå de besvär, extra ordinarie kammarskrifvaren Magnus Skarstrṑu samt Johanna Berggren gemensamt anfort derüfer, att Stockholms Norca Förstads Kämnersràtt, hvarest Skarstrṑn effer stämning yrkat, alt tobaksplanlören Berggrens enka Maria Caristina Bergeren màtte lagligen ansvara för det hou skall, utan laga skäl, vägrat bifall till den äkta förening, Skarström och enkan Beisgreas dotter, förrbemalde Johanna Burggren, skola sig emellan öfverenskommit, samt förpligtas, att láta samme aktensikap gà i failhordan, och enkan Berggren afi altagen genstämning pàstãtt, att, dả emellan skarström och Jobanva Berggien fästning icke skett i öfverensstammelse med föreskriften i 3 kap. 1 § Giftermáis-balkea, samma fästning màtte anses ogilld och Skarstrōm jemte Johanna Berggren fällas till de i áberopade lagram stadgado böter, äfvensom iöfrigt Skarstrōm böta, sả väl för det ban hàfđat hemälda Jobanna Berggren, äfvensum för det Sisarstioum henne hos sig oloffigen emoltagit och hyst, samt derjemte förpliglas godtgöra enkan Berggren for skada och raltegàngskostnad, hvarefter det Johanna Berggren sàsom mellankommande part i màlet sig anmält, och instàmt uti Skarsträms emot enkan Berggrea förde talan, genom utslag deo 9 Febr. 1832 sig utlâtit, och, enär efter bvad enkan Berggren pastatt, samt Skarström och Johanna Berggien sjelfve medgifvit, fastaing eller trolofning dem emellan iche skett pâ sätt lagen i 3 kap .18 § Giftermảls-balken föreskrifver och det emellan Skarström och Johanna Berggren inträffade förhållande; att han henne häfdat, sâledes icke kunde hauforas till stadzandet i 9 § nyssoâminde kap. och balk, Skarstrōm icke eller farmátt vederlagga den af enkan Berggren sásom orsak till sin vägran af samlycke till âktenskapet emolian Skarström och hennes dotter anförde omständighet, att Skarstrōm saknade utvágar att försôrja sig, hustro och barn, utan fast mera upplyst vore att Skarstrōm, sedan ban varit à gäldstugan bysatt, till borgenäreraes förnöjande afstâtt sia egendom, färkłarat enkan Berggren hafva egt anledning att till ifrägavarande äkteaskap sauntycke vägra, bvadan utan afseende derâ, att
efter hvad Skarström samt Johanna Berggren uppgifvit och enkan Berggren lemnat obestridt, det af Johanna Berggren framfödda flickebarn blifvit med Skarstiōm sammanafladt under förutsättning, att det emellan dem öfverenskomna äktenskapsförbund skulle med vigsel beseglas, samit fastän Kämpersrätten sòlunda för fast antagit, att löfte till äktenskap emellan Skarström och Johanna Berggren egt rum, och förthy stadgat, att de Johanna Berggren och det af henene framfödda barn, jemilikt 5 kap. $1 \$$ Gifter-màls-balken samt 8 kap .1 och $2 \$ \mathrm{~A}$ Ärfda-balken, tillkommande rättigheter böra hàllas i belgd, Kämnersrätten, enär Skarstrom och Johanna Berggren likval icke kunde såsom fästehjon anses, och i fràga om äktenskap med qvinna, som under âktenskapslōfte băfdad ãr, i ett fall, enligt 3 kap. 10 § Giftermàls-balken, dertill fordrades faders eller moders bifall, ogillat de af Skarström och Johanna Berggren gjorda pástảenden; hvarförutan, beträffande enkan Berggren, uti genstämniogen framställda yrkanden, Kämbersrätten med áberopande af $1 \$$ nyssnảmnde kap. och balk, 53 kap. 1 § Missgernings-balken samt 12 kap. 3 § förstberörde balk, fält Skarström och Johanna Berggren, att böta, för det de sig olagligen fast, tio daler silfvermynt hvardera och for första resan lägers-, mäl, Skarström serskildt 10 daler samt sà vàl han som Jobanna Berggren till Clara kyrka utgifva, Skarstrōm 4 daler och Johanna Berggren 2 daler, äfvensom for det de flyttat i bus och bo tillsammans plikta bvardera 10 daler eller i bōter utgifva, Skarström 34 daler silfvermynt med 11 Ridr 15 sk. och Johanna Berggren 22 daler med 7 R:dr 16 sk., allt tianko, sâsom ock Skarström och Jobanna Berggren skulle i Clara kyrkas sakristia enskildt skriftas och affösas, samt genast fràn hvarandra afflytta, öfver hvilka besvär, dervid klaganderne fogat bevis att de dem ádōmda bōter blifvit bos Kảmnersrätten nedsatte, enkan Berggren sig förklarat; gifvet i Stockholm den 27 Nov. 1837.

Kongl, Hofrātten har de vexlade skrifter, tillika med Kämnersrättens infordrade utlàtande, sig föroläsas lảtit; och bvad angàr Skarstrōms i besvären gjorda anmärloning. att Kämnerstättens prolokoll fôr den 2 sistl. Febr. vore i
sà måto oriktigt, som, enligt hvad ett af Skarströms dă begagnade ombud, tingsskritvaren Kiblsten utfardadt, besvären bilagdt betyg, ianehāller, Kihlsten dervid ej skalle haft det uti protokollet for berörde dag inflatne yttrande, "att Skarstròm hvarken à i eller ur stánd att försörja hustru och barn och hvilket protokoll blifvit vid sednare rättegảngs-tillfallet den 9 i nyssnämide mảnad för parterne justeradt, sà, enảr utom det sistberörde dag Kihisten, fastăn underrättad derom, att màtet dá sikulle till slutligt afgörande förelsomma, icke varit víd rätten tillstädes, vid hvilket förhâllande nàgon justering af baǹs uti fôregȧende protokollet upptagne yttrande icke kunnat ega ram, Kämnersrätten vitsordat protokollets ribtighet i den anmarkta deles, zanser Kongl. Hofrätten berôrde framstāllning icke förtjena vidare uppmärksemhet.

Beträffande således sjelfva mâlet, sã anser Kongl. Hofrätten, lika med Kämnersrätten, det enkan Berggren haft laga anledning att till fullbordan af det emellan Skarström och Jobanna Berggren öfverenskomna äktenskap, vägrasitt samtycke, samt att förthy Skarström och Johanna Barggren till deras i berörde màtto emot enkan Berggren instämio talan saknat fog.

Men som den tillsàgelse om äktenskap, Skarström och Johanna Berggren i hemlighet hvarandra gjort, icke baa under namu af fästning eller trolofning hänföras, och det icke blifvit i nágon mátto visadt, att fästuing annorledes dem emellan skett, vid hvilket förbâllande lagens stadganden uti 3 kap. 1 § Giftermảls-balken om ansvar för olaga fästning och fästebjons sammanflyttande icke äro i má let tillämpliga; alltsã och enär enligt 54 \$ Missgernings--balken, som bandlar om làgersmâl uader äktenskapslöfte, slik förseelse ieke finnes med böter belagd, samt det ej eller är i lag pabudet, att enskild skritt i thy fall bör ega rum, pröfvar Kongl. Hofrätlen rättvist att, med ändring i nu omförmàlde delar förklara; det annan pàföljd för hvad derntinnan emot Skarström och Joharna Berggren förekommit, dem icke drabba mà, än att de, hvilka under äktenskapslöfte lägersmảl sins emellan föröfvat och önsesidigt framhärdat uti sin önskan, latt fá -med hvarandra äktenskap ingà, skola, jemlikt 53 kap. 5
§ sistâberopade balk, jemfördt med Kongl. brefvet den 12 April 1749, för otidigt sânglag till Clara församlings kyrka utgifva hvardera tvà daler silfvermyot med trettiotvà skillingar banko.

Den som med detta utsiag icke àtnöjes, eger att derati hos Kongl, Maj:t i underdảnighet söka ändring genom besvär, som af klaganden sjelf eller logligen befollmāgtigadt ombud skola författas och underskrifvas samt sist före klockan toif à trettionde dogeo härefter, som, densa oräknad, blifver Onsdagen den 27 nàstkommande December ati Kongl. Maj:ts Justitiz-revisions-expedition ingifvas Försummas något af hvad sàlunda är vordet föresicrifvet, skall klaganden bafva förlorat sin taian oeh besvären komma ej under pröfaing. $\AA$ r och deg som förr skrif. vet stár.

## Pà den Kongl. Hofrätlees vägnar,

Strichert Landgren.
(Sigill).

> Lika lydande med originalet intyga Joban Gustaf Carré.
> C. J. Löfgren.

Stads - och handelsmaklare.
Efter uppläsning af sistherörde trenne handlingar förmälte kärınde ombudet, att det ausàg bvad svaranden slutligen anfört och yrkat ej fôrtjena nàgot afseende, och att karandeu ej vara pligtig eller kunde àläggas att gà ed i de omständigheter eller uaderkasta sig den besigtning, som avaranden omförmält; hvaremet svarande ombudet anhëll, att enär de af svaranden uppgifoe omständigheter vore sảdane, att nảgon annan, àn kärande sjelf konde deröfver sig yttra, käranden mâtte kallas att personligen hes rätten sig inställa, för att derôfver höras, hvilket kārande ombudet bestred.

Dà svarande ombadet fortsatte sin oyss anförde begâran fingo vederbörande till förmaket afträda onder rättens öfverlăggoing till följande för dem, àter inkallade afsogde

> Beslut:

Rätten finner ej anledning att bifalla det af svarande ombudet framstallde yrkande om kärandens personliga hit-
kallande, hälst dennes ombud redan yttrat sig öfver de omständigheter, i hvilka svarandens ombud ônskat kärandens personliga höraode.

Vederbōrande öfverlemnade härefter saken i sitt nārvarande skick, till rätteas pröfning, $i$ anledning hvaraf de tillsades att rättens dom i detta mâl varder meddelad Tisdagen den 18 uti innevarande mànad kl. 12 pả dagen ehvad parterne dả äro tillstädes eller ej. Afträdde.

## Den 18 Augusti.

S. D. Företog rätten till afgörande det den $4 i$ denna mânad sednast förebafde mål emellan herr löjtnanten Fredric Daniel Freidenfelt, kärande, och trädgârdomästarealdermannen Sven Bergqvist, svarande, i hvilket mảl rätten öfverlade till följazde.

## Dom:

Ehara trãdgârdsmästare-àleermannen Bergqvist till stōd för sin vägran af bifall till det giftermâl, som herr löjtnanten Freidenfelt efter af àldermannen Bergquists 23 ôr gamla ogifta dotter Maria Charlotta Bergqvist dertill lemnadt samtycke, i detta màl yrkat att fâ med den sistnämnde ingả, förmenat, att herr löjtnanten Freidenfelt skulle vara lagligen trolofvad ej mindre med bonden Petter Jonasson i Hasselstad dotter Maria Catharina Petterson, än ock med ogifta Silkeshandlerskan Lovisa Bäckberg, att berr löjtnanten Freidenfelt skall vara skuldsatt och meddelös, sả att han är oförmögen att försörja bustru, samt att herr löjtnanten under sin föregâende lefnad vísat sàdan lättsinnighet, och hans vandel föröfrigt varit sảdan, att deraf befaras kunde att ifràgavarande giftermàll skulie blifva mindre lyckligt, likväl och som häremot förekommit att, ehvad herr löjtnanten Freidenfelt má hafva varit med förenämnde bonde dotter Maria Catbarina Pettersson trolofvad eller icke, deona trolofning màste anses vara upphäfven, enär Maria Gatharina Petterson jemlikt eft af herr prosten och kyrkoherden i Ronneby, M. Sjöholm den 5 sistlidne Junii utfärdadt bevis mu mera är vorden med anpen man sammanvigd; att áldermanoen Bergqvist, emot herr löjtaanten Freidenfelts bestridande, ej gittat lagligen
styrka, att herr lojtnanten Freidenfelt blifvit med silkeshandlerskan Bäckberg trolofvad; aft om ân herr löjtnanten. varit för àtskillige af honom utgifne förbindelser lagsökt, derigenom ej är vordet visadt, att han ju ej mäktat dem iolosa, att br lojitnanten. Freidenfelt innehar flete Ijenste. hefattningar och för dem âtnjuter löneförmàner, hvilka ej med skäl knona anses otillräckliga till hustus forsërjande, och att hr lobjtnanten blifvit sâväl af sin sjalasörjare hr ordinarie kongi. hofpredikanten J. Nordenson, som ock af sine förre och navarande förmàn hr öfversten i konal. Lifbevärings regementet och riddaren U. Liljensparre, hr öfversten vid Vermlands faltjägare-regemente och riddaren Otto Uifsparre, hr kommendanten, öfversten och riddaren Carl Lndvig Drevel, och br general-majoren kommendören $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. grefve Mauritz Levenhaupts vitsord, af hr hofprdikanten Nordenson fôr en hedrande vandel, of hrr öfverstarne Liljensparre och Davel fôr sâ väl i som utom tjensten en stadgad, hederlig ocb i alla afeenden otslanderlig vaudel, of hr öfversten Ullsparre för ett så i som utom tjensten stadgadt och i alla a feeenden oklanderigt upforande, och af hr general-majoren $m$. $m$. grefve Levenhaupt, att hr lójtasaten genom skicklighet, ordentlighet och nit i tjensten förvärfyat sig hr grefvens bögaktniog och välvilja, samt att, br grefven veterligt, intet varit mot hr löjtnanten Freidenfelts kondnit alt ammärka, alltsã och med hufvadsakligen fästadt afseende á nyss anförde vitsord, bvilka såsom af vederbörande à embetets vägnar afgifua, rătlen ej anser böra pả sätt trâdgàrsmästaren Bergquist genom dess ombud br auditören L'Orange, för att vara gällande, med ritties ed fastas af dem, som samma intyganden alfärdat, prōfrar ratten, med ogillande af de utaf áldermannen Bergquist errot det solkta giftermâlet $\varepsilon$ jorda invảndniogar, shäligt forklara hr löjnanten Freidenfelt berättigad, att, derest laga jáf ej skulle framdeles deremot yppas, ingẩ âhtenskap med trädgảrdsmästare aldermannen Bergqvists dolfer Maria Cbarlotta Bergquist; skolande âldermannen Bergqvist som icke haft nâgot att erindra emot beloppet af den utaf hr kapitenen Adolf S'éo och hr Jöj’nanteo Anders August Liadstrōm, hivilka af ảldermannen Bergquist blifrit àberopade sàsom vittuen
i denna sak fôr deras inställelse i sâdan egenskap bär vid ratten den 3 sistlidne Februari fordrade ersättning af 2 r:dr b:co, till dem hvardera, utgifva sist berôrde summa.

Vid upprop tslockan tolf pà dagen af sagde mảl lrom endast svarandens ombud hr auditören Carl Axel L'Orange tillstàdes, for bvi'ken blef, utan afxeende derả att kâranden hvarken sjelf eller genom ombud sig installde, jemlikt rättens beslut först ofvan förmälde dag, afkunnad forrestảende dom. Afträdde. Ar och dagar som förr skrifne stá

Pâ kảmuersrättens vàguar
Fred. Höjer.
Emot foreståede Dom har trädgårsmåstare-âldermaunen Sven Bergqvist inom laga tid erlagt vad, till follfoljd hvaraf ban ager att sist fore kl. 12 pá dagen Lördagen den 5 instundande Seplember sin iniaga om aodrings vinpànde till Ràdhusrätten här i staden tvefaldt ingifva. Stocholms Kamnersrätts fjerde afdelning den 22 Augusti 1846. Ex officio Fred. Hojer.

Sedan alltsá màlet, enligt hvad ofvan intagna kämnersrâttens protokoller upplysa, blifvit underställdt rảdhusrättens pröfoing, och handlingarne bland domstolens ledamōter cirkulerat, afsades den 15 sistlidne December rádhasrältens dom, som gillade och stadfästade kāmnersrättens ofvanintagne atslag; men dà, vid derom foretagen omröstaing, domstolens ledamôter voro of olika ásigter, sà att, af divisionens fyra ledamōter, tvả sladnado mot tvà, och domen alltsj̀, med stōd of 23 Cap. 3 § răttegảngsbalken, måste oppställas i enlighet med divisionens ordforande, berr Borgmästaren och riddaren Björks gifoa vutum, sã torde det vara nödig', alt intaga detta rádhus. rältens i många hànseende upplysande omröstniogsprotokoll, bvilket lyder som foljer: de dagar ar 1847.


Den is December.
S. D. Sedan handlingarne pmellan áldermannen Bergquist och herr löjtnanten Freidenfelt, bland domstolens h:rr ledamöter circulerat, företogs no detsamma till afgörande, dervid referenten herr rádmannen Ábom, som ansàg den af mamsell Bäckberg, sásom mellankommande part väckta talan, rörande verkan af den emellan henoe och lōjtoanten Freidenfelt förmenta trolofning icke böra upplagas till hufvudsaklig pröfning i sammanhang med tvisten emellan Bergqvist och Freidenfelt, hvad sjelfva saken vidkom, yttrafe, att dả 1 kap. 1 § giftermàlsbalken stadgade det dee, som vill bygga hjonelag, skall mö af hennes giftoman begära och ej med våld taga eller hemlizen till sig locka, samt 2 kap. 10 \$ samma balk föreskrifier att deu som mő lägrat ej må fả henne till äkta utan faders och moders samtycke, eller domaren pröfvar goda skāl dertill styrka, mea löjtnanten Freidenfelt icke allenast, efter hvad upplyst vore, lockat àdermannen Bergqvist dotter fràn fadren utan äfven henne lagrat, samt andre omständigheter dessutom uader màlets bandläggning förekommit, de der gifva stöd àt àldermannea Bergqvist forhảga att dottrens aktenskap med lojtnanten Freidenfelt skulte blifva mindre lycktigt; pröfvar jag för min del, med stōd af ofvan áberopade lagrom och med upphäfvande af kâmnersrattens motvädjade dom, skăligt förklara löjtnant Freidenfelt icke vara berättigad a't utan fadrens samtycke, med àldermannen Bergquist dotter iogà âktenskap, i följd bvaraf rättegàngikestnaden âldermanneu Bergquist och löjtuanten Freidenfelt emellan quitias.

Herr râdman Alexandersson yltrade, "herr löjtnant Freidenfelt har väl pâstâtt att àldermannen Bergqvist skulle gifvit b:r löj'nanten samtycke till sökt trolofning och àktenskap med âldermaunens doffer Maria Chariotta Berg-
quist, men som detta påstàende är af åldermannen Bergquist enständigt bestridt, och làngt ifrản att vara af bir lojtaanten Freidenfelt i ringaste mátto styrkt tverton finnes vederlagt af h:r töjtoantens egne till áldermannen Bergqvist pflatna i saken företedde skrifvelser; fördenskull och emedon genom edeligen afhörde vittnen och företedde handlingar i mảlet, blifvit applyst sådane förbảllanden och omständigheter, som, efter mitt ondöme utgöra gittiga samt af b:r löjtnanten Freidenfelts sjalasörjares och formans vitsord ingalunda tillfyllest undanröjda anledningar för aldermannen Bergqvist att befara det hans dotters äktenskap med bar löjtriant Freidenfeit skulle blifva för benne fördelaktigt eller lyckligt samt härtill kommer att âdermannen Bergqvist, till sina mindre goda tankar om bar löjtnanten Freidenfelt och till sin vägran af âktenskaps förbindelsen, fátt ôkadt skäl deruti att b:r löjtnanten enligt hvad ban sjelf anmalt och òberopat numera lägrat âldermannen Bergqvist ofvannämnda dotter; alttsâ och dă ringaste antedning ej förefinnes dertill att åldermannen Bergquist af egennytta eller amuan sádan orsak ielse velat sitt samtycke till giftermàlet lemna, prôfvar jag i förmảga af 1 Cap. 1 och $2 \$ \$$ - samt 2 Cap. 10 § jemforda med 6 Cap. $4 \$$ giftermâlsbalken skảligt med uppháfvandet af kämnersrättens dom förklara hir töjtnant Freidenfelt icke vara berättigad, att med àldermannen Bergqvists förrbemälda dotter utan fadrens samtycke aktenskap ingà ; vid bvilken utgảng af málet, rättegângs-kostearłerne desse parter emellon quittas.

Hvad àter angâr den talan hvarmed mamsell Lovisa Bäckberg, under áberopande af 18 kap. Rättegângsbsilken bär hos Rảdhusrätten uppträdt angảende đea trolofning, som br löjtnanten Freidenfeldt skall med henve ingatt, sả anser jag berörde talan icke böra upptagas till bufvudsaklig pröfuing i sammanhang med tvisten emellan de öfriga parterne, hvadan mamsell Bảckberg bänvisas att i händelse af befogenhet a ort och ställe som vederbör i laga ordning sin talan framställa och utföra.

Herr ràdman Gràả yttrade: "hvad först angàr den af mamsell Louise Bäckberg sàsom mellankommande part uti denna sak förde talan, angànde verkan af den trolof=
ning hon uppgifvit hafva egt rum mellan henne och hr löjtnant Freideafelt och hvarutinnan hon äskat fä ảstadkomma bevisning; sả enär mamsell Bäckberg vid förhör hos râdhusrätlen förkiarat, att hon icke ville med herr löjtnant Freidenfeldt uti äktenskap träda, utao med berörde talan endast afsig att blifva of hr löjtnanten godtgjord för utaf henne i ocb för berörde efter hennes uppgift skedde trolofning och det dem emellan tilltankta aktenskop hafde uigifter oeh derigenom tillskyndade förluster, anser jag for min del frágan hârom, sásom algörande en med förevarande tvist icke pâgon gemenskap egande ersăttaingstalan icke kunna till pröfning upptagas i sammanhang med den emellan àdermannen Bergqvist och herr löjtnant Freidenfelt här vid' râdhus-rätten anhängiga rättegàng, i och hvarmed mamsell Bäckbergs begäan om vittnens hörande till allt afseende förfaller; Och vidsommande härefter sjelfva tvisten emellan áldermannen Bergquist och herr löjtnanten Freideafelt, sả, och jemte det jag anser ảldermannen Bergqyists yrkande om bötesansvar à herr löjtnant Freidenfelt för af denna gjord men sedermera âterkaltad inväudning, det rådhus-rätten icke skall varit behörig ifrâgavarande tvist t II pröfning upptaga, icke förtjena afseende; finner jag för min del, enär âdermannen Berqquiat hvarken anfört nàgot skăl eller gittat förringa verkan af de grouder kämners-rätlen âberopat till stöd for sitt lemnade bifall till aktenskaps ingảende emellan herr lojtnanten Freidenfelt under rättegảngen häfdat bemälte Maria Charlotta Bergqvist icke vid ofvanförde förhållande, efier min tanka utgör nảgot laga hinder för tảktenskapets ingående emellan herr löjtnanten Freidenfelt och Maria Charlotla Bergqvist, skäligt gilla och fortsătta det slat hivaruti kämners-rätten stadnat, blifvande, med afseende à sakens beskaffenhet rättegảngskostuaden parlerne emellan quittad; dock åligger det áldermannen Bergqvist som till vittne àberopat herr majoren Robsalim att till denne atgifva fordrad och till beloppet ohestridd lemnad ersättring med 11 radr 11 sk. baaco. Uti detta berr râdmannen Grâả's yttrande i hwad de samma angick den af mamsell Bäckberg begãrde bevisainge àstadkommande; ätvensom àldermannen Bergqvits
yrkande om bötes snsvar á lojtuanten Fieidenfelt ocl ersättnings utgifvande till herr majoren Robsahm, förenade sig äfven herrar râdmännen Åbom och Alexanderson. Herr Borgmästaren och riddaren Björk instämde ati den af rảdman Gráâ yttrade mening och skulle jemlikt 23 kopt. 3 §. 8. rättegảngs balken, dom i enlighet bärmed sâledes uppsättas och expidieras. - ìr och dagar som förut skrifna stả.

På Rảdhus-rättens vägnar.
H. Wickblad.


[^0]:    Stutligen fâr jag med $\mathbf{i}$ ödmjakhet bifogade toungl. Svea hofrātts utslag af den 27 November 1837 ádagalâgga det domstolanne af vida mindre skail ain som nu emot herr löjtaanten Freidenfelt förekommer afslagit ett med

