

00919

B. $\bar{v}$.

Dep (Ref., snoty.g
ExA
Smandwor
Reflexioner öfver.

# Sundborg, I. S. <br> <br> Reflexioner <br> <br> Reflexioner öfver 

Kong1. Polis-Kammarens

sednare öden

och
hess siste paizstares fall.
STOEKHOLM,

Etimíns ocu Granbergs Trycleri.


Det afskaffade häcktnings- pryglings- och tortyr-system, hvars införande, a ena sidan, väckt lika stort deltagande och uppmuntran, som y á andra, största afsky och missnöje, ramlade ânteligen pầ en tid, dả Inquisitorn slutligen fann för godt nedlägga embetet, som nádeligen beviljades och derefter af Kongl. Svea Hof-Rätt stadfästades genom ett formligt afskedande, men ej pả grätt papper, $i$ anseende till klippans i allmänhet, om icke den gången, prisade hvithet.

Stockholms fredliga invánare liade i många ar njutit luga. Inga kulor injagats i deras hus och tempel, och oskyldigt blod icke fläckat gatorna. Domstolarnes anseende hade aldrig behöft uppehâllas och främjas af kulor och bajonetter; dâ en haltande rättvisa slutligen tarfvade detta stöd mot allmänva missnöjet. Med sommaren 1838 började den märkvärdiga epoken för
hufvudstaden - Juni- och Juli-dagarna äro redan tecknade och tilliöra dessutom ej vârtämne, som endast mả vidröra Kongl. Poliskammarens sednare öden och dess siste mästares fall; dock endast i korthet nảgra ord on de näst förut varande Hrr PolisMästarne, O. af Wannquist, C. U. Nerman och S. G. Harlingson.

Hr af Wannquist hade en redlig karakter och mycken skarpsyothet, tog sälIan miste om den oskyldige och râtte brottslingen, samt skötte embetet med nit och drift. Han förvärfvade Borgerskapets odelade aktning, och om ban naagon gảng forrfor godtyckligt, Klandrades nästan aldrig hans âtgärder, emedan man visste att han handlade samvetsgrannt efter egen och den bästa öfvertygelse, som ock sällan stod i strid mot lag och rätt.

Hr Nermian bade således att efterträda en man, som var svàr att remplacera, likväl lyckades han, genoin sill kanda juridiska skicklighet, att hästan utan anmärkning, sköta embetet, och man kan till och med pâstâ, att endast vissa tidaingar klandrade tionom for ett minilre strangt bee

## $-5=$

bandlande af göromálen. Imellertid lave ärendena i Kongl. Poliskammaren under hans tid troligtvis den mest juridiska gả̉ng de nảgorsin baft.

Som Hr Nerman sedermera, sâsom Ju-stitice-Kansler, vunnit en allmän ryktbarhet och af de fleste säkerligen misskännes, anse vi oss af rättvisan uppmanade, att om honom meildela năgra upplysningar.

Dá Ifr Nerman under Kougl. Götha HofRätts jurisdiktion tillträdde en domsaga pả Dalsland, var allmänna omdönet att sallan nảgon varit sá vuxen sin plats. - Oaktadt Hr Nermans Kända frikostighet och stora enskildra uppoffringar för flera familjer, som hafva bonom att tacka för sin utkomst och Ivcka, egde han likväl förmögenher, förvärfvad genom det stora förtrocude, han vunnit sàsom sakfôrare.

Om man opartiskt betraktar Hr Nermans egna tiensteförbâllanden före bans befordran till JustitieKansler, finner man lätteligen att ban fôr egen del icke kan gilla det vâld och de olagligheter, som sedermera varit föröfvade och tolererade.

En god violin bör icke fürkastas derfö-'

## $-6=$

re att den spelas af en klâpare. Endast den sednare bör rätteligen tadlas af dem, som se saken frản sin rätta synpunkt. Visserligen kan invändas att ett godt verktyg ef bör lâta hruka sig af en dảlig mästare; men i det döda tinget finnes ingen vilja, och i den lefvande symbolen máste mycket konsidereras för den fordrade blinda lydnaden, sedan godtycket visat sin allmakt och förakt för allt annat, samt ett mäktigt valspråk ständigt ljungar i de kända och ofta upprepade orden:

## "Sabrez la canaille!"

Under Hrr af Wannquists och Nermans förestående af K. PolisKammaren omtalas likväl att några större utlảningar blifvit gjorde ur Polis-kassan, som derigenom helt och hâllet blifvit länsad, mot en viss betydande mans reverser, till ett belopp af omkring 80,000 R:dr.

Hr Harlingson skötte en kort tid em= betet, utan att kunna jemföras, hvarken med sina föregângare eller sin efterträdare. De förre var han icke vuxen, men den sedpare hade han nog klokhet att icke likna.

## - 7 -

Förmodligen af fruktan för efterspelet: Vaxholmen och sin Rảdmanslön. Af sâdan anledving uppsöktes ett annat redskap och valet föll, mot dâvarande Üfverstâtbâllaren Hr Friberre Sprengtportens tillstyrkan, pả titulerade Häradshöfdingen 0. Hultberg en man, som aldrig innehaft någon ordinarie befattning och om hvilken man endast hade sig bekant, att han uppkom till lufvudstaden sista riksdag och antogs till kanslist i Bondestândet, genom dess dảvarande Sekreterare, Häradsköfding Bergströms rekommendation. Att Hr Hultberg likväl, vid denna egentligen blott renskrifvarebefattning, serdeles utmärkt sig, som det förmodas efter en hemlig instruktion, anses dock troligt, $i$ anseende till den gunst, han sedermera erböll ả̀ högre ort; ty dă Hr Hultherg någon tid fönestod Hr Hăradsbäfding Boströms Domsaga, lyckades han icke synnerligen, och aldraminst bos sin principal, hvilken säges gảtt miste om redogörelse för hảde chartor och lösen.

I Sverge hade, sảsom nämnt är, ioqvi-sitions- och tortyr-systemet länge yarit afskaffadt; men kom nu i sin fulla verksam-

## - 8 -

het. - Intet brott, verkligt eller supponeradt, var så ringa, att den misstänkte icke häktades, hivaraf folljde att alla hufvudstadens fängelser snart uppfylldes oftast med oskyldiga offer, som, utom med de sả mycket omtalade extra-judiciella pryglingarna, misshandlades och tortyrerades till bekäunelser af brott, som till och medaldrig varit begảngna, utan endast existerade i inquisitorns och tortyrmästarens egen inbillning. Att oskyldigt blifva pryglad och pinad till vanära och bekännelse af brott är säkerligen höjden af menskligt lidande. Med afsky och förskräckelse betraktas derföre detta barbari af hvarie tänkande varelse, och en rättvis förbannelse andgảr icke dem, som gilla och utföra dessa den katholska lierarkiens afgrunds-funder, hivartill ock säkerligen fordras sảdana sublima själar, som Shakespeare omtalar uti "Käpmanaen i Venedig" med följande ord:
"Du nästan bringar mig ifrân min tro och att ta an Pythagoréernas: Att djurens själar stundom gjuta sig

## -9 -

i menskokroppar. Ja din ilskna ande helt säkert fordom lifvade en varg, som, hängd för mord på men'skor; sände ut sin grymma själ frân galgen, och när du änn' lâg i din fördönda moders lif, smög in den dit i dig; ty ditt begär är varglikt, blodigt, vildt och glupande."

Författaren till Domare-reglorna, Magister Olaus Petri Phase, yttrar: "Och thy ligger domaren ther macht uppì, att han seer sigh visligen före, att han icke pả Guds vegna dömer en falskan dom, med hivilken han dömer sigh til en evigh fördömelse, efter thet han missbrukar Gud's dom och befallning till öfvervâld ock orätt, som till rätt af Guihi insatt är." Dessutom har domaren, genom sin, enligt 1 Kap. 7 § Rätteg. Balken, aflagde ed, förbundit sig vid Gud och Hans heliga Evangelium, "att döma efter Guds och Sverges Lag och laga stadgar: aldrig log vränga eller orätt främja, och ej den saker göra, som sakłös är, "följaktligen dả han uppenbarligen brutit häremot, är han pà intet vis bättre än vittries menedared;

## - 10 -

ty eder måste vara lika heliga inför den Allsmäktige, de mả innebära förpligtelser, att tala sanning eller att döma rätt, enligt laga stadgar, eller respektera rikets Grundlagar.

Hr Hultberg började sio bana vid PoJisKammaren med de extra-iudiciella pryglingarna under Juni- och Juli-oroligheterna; men fortsatte dem sedermera ; ändamâl att pina till bekännelser, sả att han redan i September mânad upptäcktes hafva genom anbefallde och af Polisbetjenterne Wittmejer och Kretz verkställde pryglingar ${ }^{3}$ ynglingarne Christian, Berglund och Lundberg, sökt förmá dem till bekännelse af det brottsliga förlảllande, hvarföre de höllos misstänkte, $i$ anledning hvaraf AdvokatFiskalen i Kongl. Svea HofRätt, Hr C. H. Pfeffer afgaf sitt AnmärkningsMemorial af den 24 November, som finnes intaget i det Adertonde Aftonbladet för den 30 i samma mánad.

Oaktadt Hr Hultberg i den förklaring, lian deröfver afgaf, icke kunde bestrida verkligheten af de omnämnda pryglingarna à Bemälte Christian, Berglund och Lund-
berg; - oaktadt nästan dagliga klagomẩ om inquisition och tortyrering, samt olaga visitationer och laảktningar ingâfvos till Hr Justitie Ombudsmannen och Justitie Kansleren samt till Kongl. HofRätten öfverlemnades; - oaktadt Hofliattens AdvokatFiskal ansảg Hultberg lagligen förvunnen till fästningsstraff, drö̈de Jikväl AdvokatFiskaten att iagifva sitt slutliga påstående förr än den 15 April 4839 , som i sin helhet finnes intaget i Aftonbladet för den $x 4$ i samma mânad oelr hvari AdvokatFiskaln hufvudsakligen yttrar:
"Af hvad i mâlet förekommit är visserligen ganska påtagligt, att Hr Häradshöfdingen Hultherg ; oeh med detsamma Chritian, Berglund och Lundberg inställdes till förliör hos ÜfverStâthâllare-Embetet, ber mäktigats af föreställningen att deras altkomst till de inneliafda penningarne och effekterna var oloflig, men att saken verkligen sả förhöll sig, det synes mig, aaktadt Hr Häradshöfdingens uppgift deromg för ingen del vara lika pâtaģligt. Ingea anmälan tiade nembligen, âtminstone efter byad handlingarne gifva vid handen, bos

## - 12 -

ÖfverStâthâllare-Embetet skett derom, att de utaf Christan, Berglund ocb Lundberg innehafde penningar och varor förlorats af någon genom stöld, än mindre om något förhảllande, som kunde gifya stöd àt misstankan, att just bemälde ynglingar skulle sådan stöld föröfvadt, och hvarken beloppet af perningarne eller värdet af sakerna, som de innehade, vore så betydliga, att deraf kan sägas hafva varit ens sannolikt, mindre påtagligt, att desamma ovilkorligen måste hafva bifvit af dem genom stöld förvärfvade. Men äfven om, sâsom Hr Háradshöfdingen Hultberg förebär, otvifvelaktigt varit, att Christan, Berglund och Lundberg olofligen tillegnat sig hvad hos dem vid arresteringstillfallet funnits, icke blef ÜfverStåthâllare-Embetet deraf mera än annars berättigadt, att genom misshandling i häktet eller andra an lagliga medel söka tvinga dem till bekännelse derom. Ett sådant förfaringssätt förbjuder nemligen lagen uttryckligen dels i 20 Kap. 8 §. Missgern. Balken, der det sásom den lyder i den Kongl. Förordningen den 20 Januari 1779, i allmänhet

## - 13 -

och utan afsechde pá personen, hvilken sig sà förgăr, heter: "Piuar man nảgen att dermed tvinga houom till bekännelse i nảgon sak, straffas som $i$ föregâende $\$$. saydt är" elter med ett ârs fängelse och Etthundrade Daler S :mt böter, dels och specielt med afsectede a Domare och Befallningshafvande uti 17 Kap. $37 \$$. Rät-tegảngs-Balken, som săger: ' $\mathrm{E} j$ mā Domare eller Befalluingsliafvande láta uâgon till bekännelse piuas eller plâgas", med tilllärg, att, om nágon det gör, laan skall plikta sâsom saken är till, och i full öfverensstämmelse med luvilka lagbud, Kongl. Maj:t dels gennom Nâdigt Reskript d. 27 Aug. ${ }^{\text {a }} \neq 77^{2}$ förordinat om förstörandet i Riket af alla pinorum, der pinliga förhör kunde anställas och deras försättande uir stảnd att till slika bruk dädanefter nyttjas, dels och medelst Nâdigt Bref den 12 Nov. 1807 förklarat, att dà nảgon Konungens eabets- eller tjensteman sig i embetet förgâr sâ, att derigenom edsöre är brutet, han skall, utom ett ârs fängelse, pâ sätt lag i allmänhet stadgar, erlägga böterna Etthundrade Dal, S:mt dubbeit; bvilket

## - 14 -

allt äf en fïzanlâtit Rikets vid 1828 ocb 1829 ârs Riksia; församladeStänder, att if enlighet med deras LagUtskotts tillstyrkannde; såsom öfverflödigt och ej förtjent af afseende, anse ett af en ledamot utaf Ridderskapet och Adeln framställdt förslag till sả beskaffad ändring af lagens ofvannämnde stadgande $i=17$ Kap. 37 . 5 . RätregângsBalkem, att ansvaret för Domaren och Befallningshafvande, som lâta nâgon fill bekännelse pinas eller plãgas blefve närmare bestamdt."

- "I följd deraf och som, enligt min öfvertygelse, Hr Häradshöfdingen Hultberg, genom eget erlännande och hyad ati málet i öfrigt forekommit, är öfvertygad att i afsigt att förmà ynglingarne Christan, Berglund och Lundberg till bekänselse att hafva olofligen âtkommit de penningar och varor, som vid tillfälle af deras arrestering den 6 Seprember nästlidet àr lios'dem funnits, hafva, i egenskap af t. f. Polismästare, anbefallt Polisuppsyningsmännen Wistmejer och Kretz att uti häktet, der dessa ynglingar förvarades, tilldela dem prygel, Cheristan och Berglund en, samt


## - 15 -

Lundberg tvenne gånger, hvilken befallning äfven blifvit af Wittmejer och Kretz verkställd den 7 och 8 i nyssberörde mà nad, så att af denna misshandling föranledda och af fruktan för förnyelsen deraf, Christan , Berglund och Lundberg under fortsättningen af undersökningen hos Üf-verStâthâllare-Embetet för Polisärender frảnträdt deras första uppgift om loflig àtkomst af berörde penningar och varor samt på sig bekänt den brottslighet, bvarföre de hâllits misstänkta, en bekännelse, den de likväl sedermera inför vederbörande Domstolar âterkallat, sâsom dem genom misshandling aftvungen, med den paföljd, att de frâo den dem tillvitade brottslighet, sàsom icke pâ nágot sätt styrkt, blifvit i allo frikända; alhsâ och dả Haradshöfdingen genom den anbefallda pryglingen i hög grad missbrakat sin myndighet såsom t. f. Polismästare, samt derjemte öfverträdt Lagens uttryckliga stadgande i ${ }^{1} 7$ Kap. 37 S. 2 Mom. RättegångsBalken, finner jag mig, af aktning för lagarnes helgd föranlâten att, â embetets vägnar, till Kongl. HofRättens upplysta bepröfvande vördsam-

## - 16 -

mast hemställa, huruvida Hr Häradshöfdingen Hultberg mã kunna undgả, att för ifrägavarande sitt grofva embetsbrott dömas till ansvar enligt nyssnämnde lagram, jemfördt med 20 Kap. 8 S . MissgerningsBalken och Kongl. Brefvet den 11 Nov. 1807 , samt att tillika, med stöd af : Kap. I2 §. Rảttegãngs-Balken förpligtas, att för det lidande som genom Hr Häradshüfdingens förbâllaude blifvit ynglingarne Christan. Berglund och Lundberg tillskyndadt, gifva dem ersättning, så vida de göra anspråk derpả, och i frågan hvarom jag anliảller att de mả varda af Kougt. Hoffiatten hörde'.

Detta Memorial prisades af Opposi-tions-tidningarne såsom ett másterstycke, churu kraftlöst det väl mã auses författadt. Det klingade imellertid nảgot till och med för dem, som borde sett djupare i sak en och kort förut så bittert fördömt Hr Pfeffers aktorat och forfaltareskap i Crusenstolpeska tryckfrihetsmâlet.

Man finner af sistberörde Memorial dels att Hr AdvokatFiskalen icke fordrat en formig andersökning om de átalade brot-

## - ${ }^{17}$ -

ten och dels att, ehara han icke kunnat undgả yrka bestraffning àt Hultberg, sâsom en förvannen edsörrebrytare, Hr AdvokatFiskalen likväl icke, pá sätt lag stadgar, fordrat den brottsliges inmanande i bäckte, i hvilket fall Hr Hultherg rätteligen betagits makten att forifara med sina sedermera anmärkta olagligheter och inqvisitioner, hvilka aro i friskt minne och alt för mánętaliga att ens här upprepas, hvarför de förbigàs.

Oppositions-Tidningarna lemnade imellertid mu mot Advokatifisals-Embetet anmârkte förhällande àt glömskan, emedan deras Redaktörer säkerligen aldrig önskat slut med detta vâdliga förhâllande och ömkliga spektakel, som gifvit så rikliga ämnen för kritiken och att jemut hâlla publiken i en ömtâlig spänning.
Hr Haltbergs hedrifter uppfyllde snart icke allenast de inlăndska Bladen, utan äfveir Utrikes Tidningarna. Han blef för Oppositions-Biaden nästan omistelig och de önskade derföre troligen ingenting högre, àn lians bibehâllande i det längsta, sásom ett verkligt Peru för kritiken.

## = 18 =

Tidnings-Redaktörerne sakna icke en viss likhet med korparna, bvilka väl väsnas och skrika, men likväl máste hemta sin näring af de âtel, öfver hvilka de kraxa, och sâlunda icke kunna sc, utan med en viss iore tillfredsställelse.

Oaktadt de emot Hr Hultberg hopade anmarkningar och AdvokatFiskals-Embetets omberörde slutpåstáenden, syntes Kongl. HofRätten icke gjort sig serdeles brottom med att skilja den frân embetet, hvars âtgärder, enligt HefRättens eget yttrande, "om de äfven varit af förhastadt nit föranledrle, ändock sâsom innefattande äppen och uppsảtlig öfverträdelse af ett i lag gifvet bestämdt förbud, àro af eftertänkligare beskaffenhet, helst dylika företag ej kunna undgá att leda till följder, vädliga för allmän och enskild säkerhet, samt deribland jemväl till förringande af sjelfou det maktpâliggande cmbetets egna anseende", ty först sedan Hr Hultherg sjelf begärt entledigande frân embetets utöfning, expedierades HofRättens Utslag. Hr H ultberg var visserligen den ģảngen serdeles förekommande. Förut mà-

## - 19

ste ansenliga itererade viten föreläggas honom, för att efterkomma förklaringars afgifvande öfver andra fiskaliska aktioner; men nu träffade lagens afskedande frân det Nädiga förorduandet, den redan derifrản skilde privatmannen utan tjenst eller embete ocb rättvisans svärdshugg parerades således i behörig tid samt förlorade betydligt af dess effekt.

Hr Hultbergs rosiguation i det ögonblick $H_{o f R a ̈ t t e n s ~ U t s l a g ~ v a r ~ j u s t e r a d t, ~ h a r ~ d o c k ~}^{\text {a }}$ en viss likhet med Guldsmeden Jonas Lindbergs annonsering *): att $i$ anseende till sin älder, upphöra med sin borgerliga rörelse vid den tid, han, genom Kongl. SlottsRättens Utslag, blifvit dö̈nd att stảnda
8) Denna annons i Stockhotms flesta Tidmingar innefattar bland annat lockande: att hans preciosa saljas till inköpspris. Hâlles deita, borde Lindberg, i anseende till det lâga priset, ej sakna köpare. Man förmodar till och med att mángen Guldarbetare skulle bli behallen man, om han erhölle Lindbergs varulager till inköps- eller anhållnings-- pris.
fufsrätt, och sâledes troligtvis icke kunnat fà fortfara med yiket, enär GuldsmedsSocieteten ej lärer bland sig erkänna en till tjufsrätt dömd person, änskönt en sảdan, mot all praxis, tillåtes vistas pá fri fot, innan han legat på tjufpallen och med kyrkan försonat sitt brott. SlottsRattens förfarande att först ställa Lindberg pâ fri fot och sedan döma honom att stânda tiufsrätt, skulle imellertid bli ett rätt vâdliet prejudikat till efterföljd för Kongt. PolisKammaren och andra Domstolar, hvilka, i sådant fall, svârligen pá misstankar kuuna häkta tjufvar; dà en till högsta kroppsplikt förvonuen blifvit utsläppt frăn haktet, inuan ban undergátt adömd bestraff ning.

Vi öfvergả nu till HofRättens Utslag i anledning af det af AdvokatFiskals-Embetet mot Hr Hultberg anställda åtal, som af giordes af Hr Vice Presidenten Landgren Her HofRättsRảden Lönırot och Silfverstrâhle Assessorerne Jerström och Iggeström, samt adjungerade Ledamöterne Lundstedt och Stjernstedt.

De treane kände Ledamöterne af Hind-
beckska Divisionen eller Assessor Crusenstolpes domare, HofrättsRảdet Silfverstràhle och Assessor Jerström, ansảgo Hr Hultberg kunna försona sin brottslighet med suspension pả viss tid frản förordnaodet (förmodligen under den af Hultberg sjelf begärda tjenstledighet?).

Hr HofRättRádet Lönnrot, en samvetsgrann och redbar domare, dömde tillialade -Hultberg att hållas ett ảr â fästning samt höta 200 Dal. S:mt med 66 Rd:r 32 sk. Banko.

De öfrige Ledamöterne voro ense om det beslut, vi härefter vilja taga i närmare betraktande och som finnes intaget i. Tjugondeförsta Aftonbladet för den 17 Dec. 1839 .

Hvad säkerhet eger väl samhället of on lag, đả dess mest bestämda påbud kunna urdergả en sådan skrufning, som HofRättens Utslagl innebär? Hvem har väl före Kongl. Hoffättens tolkning af 20 Kap .8 5. Missgern. Balken, sâdan den Iyder i Kongl. Förordningen den 20 Jau. 1779*)

[^0]
## -22

trott att nämnde stadgande enidast är tilllämpligt mot vissa undersåtare churu något undantag icke finnes antydt, somskulle höja embets- och tjenstemän öfver detta lagstadgande? Tvertom ledes man än mera frân denna tanka, da i Kongl. Brefvet d. 12 Nov. 1807 det uttryekliga och skärpta stadgande förekommer, att embets- och tjenstemän, som förgå sig i embetsärender, så att edsöre derigenom varder brutet, skola undergâ fängelse i ett år, eller lika lảng tid, som för enskild person, hvilken sådant brott begâr, i 20 Kap. 8 \$. Missgern. Balken oeh erlägga för den enskilda stadgade böter 100 Dal. S:mt, dubbelt med 66 R:dr 32 sk. Banko.

HofRätten söker likväl förklara, att detta sednare stadgande endast synes afse Kronobetjening för olaga häktande. En merklig
dermed tvinga honom till bekännelse i nảgon sak; straffes med ett ârs fängelse, med eller utan arbete, efter omstandigheterna, plikte ock dertill Etthundrade Daler till tveskiftes, samt dessutom dubbelt för såramålet, der sảdant deri kommer,"

## - 23 -

skilnad lầrer dock vara emellan olaga arresteringar och till bekännelse anställda tortyreringar, och derförutan finnas aldrig hivarken i 1734 árs Lag eller nảgon af de derefter utkomma Förordningar Kronobetjeningen benäun för embetsmän. Med embetsmän förstås endast sådane personer, som förvalta något af rikets embeten. Icke en gang Kongl. HofRättens egna tjenstemän frản Sekreteraren till Kanslisten benämnas i lag för embetsmän, utan betjente.

Huru skall man dá kunna kalla en Länsman eller Kronobetjent embetsman, som Konungens Befallningshafvande, utan dom och ransakning kan afsätta, när han sâ för godt finner, och hvilka stâ i samma predikament, som Polisbetjeningeni. De lära förmodligen aldrig hedras med embetsman-nà-värdighet oftare än dă det gäller att undergá den skärpa, 1807 ârs Kongl. Bref adömer embetsmän, som göra sig förfallua till ansvar efter 1779 års Förordning. Denna Förordning ar säkerligen icke skrifven för Kronobetjéningen, och om Hr Hultberg skulle kunna fredas frân det

## - 24 -

skärpta straffet áterstår likväl mot honom 20 Kap. MissgerningsBalken och oftanämnde Kongl. Förordning af den 20 Jan. 1779 , sâ vida stadgandet deruti icke äfven är skrifvet för en viss annan klass i samhället.

Kongl. HofRättens tydning af ofvan ixberopade lagrum lärer imellertid framkalla den önskan, att lagstiftande makten framdeles ville närmare detaljera de personer, som äro undantagne frản straffbarhet efter en i allmänhet bestämd lag, der orden: hvar och en samt man eljest icko synes utvisa livem dermed icke menas.

HofRätten har, efter detta märkvärdiga resonnemang fotat sitt beslut, hvad bestraffning för tortyreringen vidkommer, efter 1 Kap. 12 S. och 17 Kap. 37 S. RättegångsBalken, som är fullkomligt upphăfue genom de sednare utkomna och of van âberopade Kongl. Förordningarne i hivad det beträffar det i sistnämnde f. omberörde ansvar för Domare eller Befallningshafvande, som láta nâgon till bckizanelse pinas och plagas.
$\qquad$

## - 25 -

Sedan Kongl. Hof-Rätten hâft den sìdrigheten, att, på sadana grunder, framtalla en exceptions-lag för Hr Hultberg och alla domare $i$ allmänhet, fortfar hoi att förklara och bedöma brottet sålunda: "att den i sig sjelf onaturliga ${ }^{\text {\% }}$ ), ofta ändamâlslösa och alltid lagstridiga âtgärd, som t. f. Polismästaren emot bemälte hăcktade anbefallt, egt rum i följd af blotta misstankar, utan att dessförinnan ens nàgon anmält sig hafva mistat den egendom, som förments vore olofligen tillgripen: att samma egendom derförutan icke varit af den beskaffenhet och det synnerliga värde, att deraf kunnat hemtas skälig anledning, att för olaga atkomst misstänka dess isnehafvare, affen om den förut gjort sig för dylik förseelse känd; att den af ynglingarne, som icke uppgifvits tillförene hafva varit för vanart tilltalad, blifvit pryglad
9) En onaturlig âtgärd kan väl prygelstraff svårligen benàmnas, tvertom sypes den innebära den rảaste och vildaste natur.

## - 26 -

två serskilda dagar, sista Igảngen, sásom det vill synas, endast derföre, att lian icke, lika med de tvả andra, genast efter första pryglingen âtagit sig den gerning, som honom blifvit tillvitad: samt att, da det från Öfver-Ståthållare-Embetet, angående ifrågavarande mál, utfárdade protokoll icke innefattar nâgon anmärkning, rörande t. f. Polismästarens onförmälde befallning, än mindre om den behandling, som yriglingarne i merberörde afseende vederfacits, uppenbart är, att t. f. Polismästaren, dă befallningen derom meddeltes, icke sakuat kännedom om det pảbjudna tvångsmedlets olaglighet; ty och enär t. f. Polismästarens oftanämade átgärder, om de äfven varit af förhastadt nit förauledde, 3̈ndock, såsom inpefattande öppen och uppsàtlig öfverträdelse af ett i lag gifvit bestämdt förbud äro af eftertänkligare beskaffenhet, helst dylika företag ej kunna uodgả att leda till följder, vådliga för allmän och enskild säkerhet, samt deribland jemväl till förvingande af sjelfva det maktpåliggande embetets egna anseende; och vid sádant förhällande den âtalade förseelsen, ehuru

## - ${ }^{7}$ -

icke af don beakaffeubet, att ansvar såsom för edsöre derföre kan ega rum, likväl ej mà med penningebot försonas, pröfvar Kov з̧L. Hof-Rätten, iförmágo af 17 Kap. 37 S., jemförd med i Kap. 12 S. Rättegàngsbalken, samt 9 Kap. 5 J . Utsökningsbalken: rättvist förklara, set Häradshöffiingen Hultberg, hvilken icke pü ordinarie stut innehar, utan efter Nàdigt. förordnande förestår Polismästaretjensten kär $i$ staden, genom omförmälte missbruk af samina embete gjort sig förlustig det honom sàlunda lemnade förtroeinde att Polismästaretjensten vidare förvalta soch följaktligen bör frân utëfningen deraf genast skiljas." Sálunda anser Hof-Rätten Hr Hultberg kunna lörsona ett urbota brott, som ingen svensk undersåte $i$ allmänhet lärer undgâtt att bestraffas med fästning, endast med förlust af förtroendet att Polismästaretjensten vidare förvalta.
-Polis-appsyningsmämen Wittmejer och Kretz, som verkställt pryglingarna, frikännas af Hof-Rätten fràn allt ansvar, hvarvid till grund afven àberopas, att de icke
skäligen kannat anses hafva funnit, det samma átgärder varit lagstridiga, helst Wittmejer och Krets dervid tillvägagått med den öppenhet att pryglingen vid det ena tillfället blifvit i flere personers närvaro of en för sâdant ändamål frân vakten vid Rádhuset tillkallad person verkstäld.

Ehuru otroligt det synes, att Polisbetjeningen kan vara okunnig om den grofva brottslighet, som ligger deruti att prygla och pina någon till bekännelse af brott, har Kongl. Hof-Rätten likväl antagit detta för gifvet, samt lâtit dem tilt godo räknas ignorantia Juris (okunnighet om lagens stadgande), som svenska lagstiftningen aldrig medgifver. Följaktligen hafva dessa äfven fátt en exceptionslag eller förmon för det de tjenat Hr Hultberg.

Man finner äfven bäraf buru relativt brott betraktas till och med dà de föröfvats af medborgare i samhällets lägre resioner.

Rättvisan benámnes derföre icke, utan orsak, af Starklof en usel spindelväf; ty den svage snärjes blott af dess korssade trádar, ej den som mäktar lösrycka sig ar

## - 29 -

den labyrintiska väfnaden och ännu mindre den, för livilken nätet frivilligt öppnas och aldrig hälles tillslutet.

Ja! rättvisa och likhet inför lagen blomstra aldrig, utan förblifva fremlingar till dess frilietens sol gảr opp öfver Europas bleka slafvar och väcker dem ur deras lânguariga, dödslika dvala.

Dả vi här ofvan citerat några rader ur "Köpmannen i Venedig', tillstâ vi att, efter genomläsandet af Hof-Rättens ombeförde Utslag, ännu några ord derur fallit oss i minnet :
"Sá visar ytan minst hivad saken/är; vär verld bedrages alltid genom glitter. I rättegảng: fauns väl sâ nedrig tvist, som, kryddad af förförisk talarkonst, ej undandöljer hivarje spâr af ondska? Det finnes ingen last sâ dum, att den ej lânar nảgot ytligt drag af dygden. Hur mången feg; hvars hjerta är sả trolöst, som trappsteg utaf sand, bör ej ett skägg, likt Herkules och likt den stolte Mars, fastän hans lever är sả hvit som mjölk!

## - 30

Sả är ej prâlet annat än en guldstrand omkring ett vâdligt haf; den ljusa slöjan pả nảgon negerskönhet; med ett ord: ett sanningsken, som tidens list begagnar, för att bedra ocksả den visaste."

Den bestraffoing Kongl. Hof-Rätten ảdömt Hultberg vet man knappast om den innebär nâgot eller intet; ty är meningen att han endast gjort sig förlustig af förtroendet att vidare förvalta Polismàstaretjensted, sâ är straffet ringa, enär regeringen svårligen $i$ alla fall kunnat tillảta honom fortfara med forvaltningen af ett embete, han så uppenbarligen kränkt och förnedrat till en profoss-befattning. Är meningen deremot den, som antagligast synes, att Hr Hultberg aldrig sättes i tillfalle att förnedra något domare-embete, sỏ har han förlorat nâgot mera, än han egde vid emottagandet af det Nádiga förtroendet.

Enligt bvad Nyaste Dagligt Allehanda förmäler, lärer inkomsten af Polismästarctjensten i hufyudstaden imellertid vara för-

## - 3i-

delait mellan fyra, af livilka Hultherg och Lagman Harlingson skulle tills vidare erhâlla hvar sin aktie, förmodeligen sâsom pension, och de itjenstförrättandè begge Polismästarne blott haliften.

Dả hufvudstadens borgerskap och husegare sjelfva gemensamt löna Polismästaren, synes det underligt, att lönen sả godtycktiet skall kunna användas till andra ändamäl. Embetet torde fermodligen derföre icke kumna blifva áterbesatt med en sjelfständig och skicklig man, hivarföre nu aáter onväults en tillsvidare-kandidat i samma predikament, som Hr Hultberg var, dâ han emotlog förordnandet.

Den tillsvidare förordoale Polismästaren Berg lärer äfven vara Skáning ${ }^{\text {2 }}$ ) och torde komma att sympathisera med Jands-
*) Derna forn-danska provins synes ännu kunna framalstra personer, som paiminna om Unionstidens och Cristian Tyrans bödlar, profosser och fogdar. - Antipathien mellan Svenskar och Danskar var $i$ forntiden icte mindre diup och mäktig, om icke störve, in dea må̌onsin varit mellan Svenskar och Hyssar.

## $-32-$

mannen Hultbergs âsigter samt derföre hafva skänkt denne sednare en anpart af 10 neanslaget.

Vi känna dock Hr Berg allt för litet, för att på förlıand kunna bestämma om han äfven kommer att lâta det gả alldeles vind für vảg tillsvidare eller till dess Kongl. Hof-Rätten, efter en länge uttänjd aktion, skiljer honom från Nâden af förorduandet. Fãr han dã äfven en liten aktie af Polismästarelönen, sả torde denna i framtiden bli sả otillräcklig, att tjensten aldrig kan besättas, utan af sådane lönlöse mản, som il saknad af förtjenster till befordran af nágot sâ beskaffadt embete, helldre tager иảgot, än intet.

Stockholms invănare äro i sả̉ fall beklagausvärda; ty Polismästare-tjenstens behöriga förvaltning är af allt för stort inflytande för husfriden och den personliga säkerbeten, att i framtiden fâ kränkas af sbảnska äfventyrare, hivilka nu, under en lüg protektion, framdragas.

Hr t. f. Üfver-Státhâllaren Mölerbjecm har ridderligt lagt sig till tast an-

## - 33 -

ställandet af den kända rättegãngen miot Jernkramhandlanden Sandegren, enligt Hr Möllerhjelms den 9 December 1839 till Svea Hof-Rätt afgifna förklaring öfver dess Advokat-Fiskals-Embetes aflàtne memorial.

På den grofva angifvelse Bokhällaren Stenson gjort hos Hr öfver-Státhallaren mot Sandegren, synes en undersökning svârligen kunnat à hans sida vägras. Huru undersökningen deremot verkställdes och bedrefs, lärer likväl icke kunna tillskrifvas Hr öf-ver-Stâthâllaren.

Dà en Handelsbok, enligt lag, medförer laga bevis när den med ed styrkes; torde den väl föt allmän säkerhet behöfva nagelfaras, synnerligen vid sådana omständigheter, som yppades mot Sandegren.

Vi anse undersökningen derföre till sin början pà intet vis olaglig; ty de bedrägerier, angifvelsen innefattade, synas icke bereende pâ en mâlsegande att nedlägga, utan att âklagaremaktens talan alltid stâr öppen.

Hade Stenson, efter den gjorda angifvelsen, kunnat i beris leda, att Sandegren i flera sterbhus och konkurser beedi-

## - 34 -

gat och utkräft falskeligen diktade och ou riktiga räkningar, iunefattar detta en så grof brottslighet, att den hvarken igenom preskription eller mâlsegandens stillatigande kan försvinna, utan när som helst beifras och straffas; och Poliskammaren var följakteligen behörig alt börjal ransakningen. --De flesta opinions-yttringar i Sandegrenska màlet äro derföre, enligt vâr tanke, ganska obefogade.

- 0 m vid det besök vederbörande Po lismästare och Stadsfiskal gjorde hos Sandegren dermed tillgátt pả sätt Hr ÜfverStathâllaren uppgifvit, bvilket ej heller är att betvifla, innefattar detta en serdeles attention mot Sandegren, emedan Hr ÜfverStåthảllaren, oaktadt den bestämda angifvelsen, ville af de godvilligt utlemnade böckerna först inliemta, hurivida radderingar, inflickningar m. m. gaf styrka át angifvelsens riktighiet eller ej, innan mallet hạndlades, pảl det Sandegren, i händelse böckerna vittna: till hans fördel, icke mátte lida till sitt irýkte genom en obefogad äreskändande undersölaning. Dả Saudegren godvilligt öfverlemuade böckerna till gransk-


## - 35 —

ning, har lian icke serdeles att klaga öfver detta besök, som till ocb med blifvit benämndt hemgàng. Hade Sandegren deremot vägrat lemna dem frân sig, skulle han $i$ alla fall icke vunnit derpả; ty han hade säkerligen dả sjelf blifvit nödsakad inför Poliskammaren förete desamma till grauskning.

Hvad deremot vidkommer Hr Mällerbjelms giorda invändning om Hof-Rätrens behörighet, att pröfva, huruvida üfver-Stâthâllare-Embetet oriktigt förfarit uti berörcle undersökning; sả enär målet var af den beskaffenhet, att det omedelbarligen icke kunde af öfver-Státhảllare-Embetet afgöras, utan remitterades till vederbörlig domstols vidare: handläggning och sâtunda är beroende på Hof-hättens pröfning, synes Hr Möllerhjelms ifrâgayarande invändning vara olämplig. Hade mâlet afgjorts vìd Poliskammaren och undersölningen gâtt HofRättens bepröfvande förbi direkte till Kongl. Maj:t, såsom fallet ofta är, sả torde den of Hr Möllerhjelm framställda invändning om Hof-Rättens behörighet varit befogad. Imellertid dâ Üfver-Stâthâllare-Embe-

## - 36 -

teti âtgärder i vissa fall Iyda under HofRättens bepröfvande och i andra âter un--der Kongl. Maj:ts i Dess Högsta Domstol, lärer den högre auktoritet, som i första rummet bommer att pröfva öfver-Stăthâl-lare-Embetets förfarande, alltid vara behörig att äfven utláta sig om dess ansvarigbet för dervid begagnade olagligheter, oek i hvilket fall som helat, synes den elaskilde parten ej komma att lida derpâ, hvilken -af nämnde domstolar pröfvar dess klagan. Hr Müllerbjelms mening kan väl aldrig vara, att hau endast är Kongl. Maj:t enskildt ausvarig för sin gubernation och styrelse; i sa fall blefve üfver-Stâthăllaren i tuit embets-utöfning lika oátkomlig of bàde lag och domstolar; som sjelfiva Komungen, derest den sednare ville skydda honom bakom purpurn, och, som Aftonbladet säger, hade hufrudstaden dá i denne embetoman en fullkomlig turkisk Pascha.

## $\rightarrow$ Nene




[^0]:    *) Orden äro: "Pinar man nalgon, att

