## YTTERLIGARB

## EATDITMGAR

# RÄTTEGANGEN emellan 

Löjtnanten Freidenfelt

> och

## Trädgårdsmästaren Bergqvist,

rörande den sednares vägran för den förre all trada i giftermal med hans dotter.

## sToemzozud

p. D. schultze's bostaycicka,

## Utdrag af Protohollet, hallet hos

 Stochholms Kämnersrätes Tredje Afdelning den 1 Februari 1848.S. D Trädgàrdsmästaren Sven Bergqvist hade orhảllit stämning till denna dag à br löjtnanten Fredrilk Daniel Freidenfelt och sin dotter Maria Chorlotta Bergquist, br kyikeherden Nils Johan Elsdahl samt hrr lojitaanterne Carl K. Ekenstjerna och Hjalmar Stackelberg, pá grand af en ansökning af följande lydelse:

## "Till Stockholms Stads Kämnersrält!

Sedan jag hos pastors-embetet för Adolf Fredriks Församling, i vittnens närvaro, forbjodit all fortsättning af den lysning till äktenskap emellan min dotter Maria CbarJotta och br löjtnanten Freidenfelt, som utan mitt samtycke och utan att den râttegảng, som löjtnant Freidenfelt i detta afseende emot mig anställ, genom lagakraftvunnen dom afslutats, blifvit af bemalldte pastors-embete verkstäldt inom samma Adolf Fredriks församling, den 2 dennes, samt jag likaledes, pâ sâtt lag bjuder, för denna installelse, bos Kongl. Öfverstảthällare-embetets kansli ställt föreskrifven borgen, äfvensom genast derefter om lysningens ogillande utverkat stämning till denna stads Kämnersrätts 3 ¿dje afdeloing, hvarest detta màl skulle i dag förekomma, sâ har jag med förvåning nyss erfarit, att lysning till nämnde äktenskap ànyo försiggått förliden gảrdag, inom förenämnde församling, äfvensom att hr kyrkoherden Ekdahl sammanvigt bemälda min dotter med herr löjtnant Freidenfelt.

Härvid företer sig en sảdan mängd af olagligheter, att man knappast kan förestalla sig möjligheten deraf inom ett civiliseradt samhälle. Sâlunda har lysningen blifvit verkstalld inom Adolf Fredrik, ehuru jag, tillika med
alla mina barn, âr boende inom S:t Catharinæ församling, och jag icke lemnat nágot samtycke fôr min dotter Maria Cbarlotta att annorstädes bosâtta sig; likaledes har löjtnant Freidenfelt lägrat min dotter, sedan i följd af min vägran till det sökta äktenskapet, rättegảng derom varit vid domstol anhängig, till foljd hvaraf enligt 2 kap .10 S . Giftermâls balken, äktenskap honom och min dotter emellon är i lag attryckligen forbudet, och var sảledes mitt samlycke till lysningen desto mera ovillkoright, som detta brottsliga forbâllande varit för br kyrkoberden sà väl bekant, att han sjelf i kyrka intagit min dotter, efter det foster som af detta laggersmăl varit en foljd. Derjemte har löjtanat Freidenfelt vid pastors embetet producerat och hr kyrkoberden Ekdahl antagit ett uppenbarligen sanningsintygande of herrar löjtnanterne Ekenstjeron och Hjatmar Stachelberg, bland annat derom, att min dolter skalle vara br Freidenfelts "trolofoade hustru", och att "vederbörandes ") saintycke" icke bindrade det sökta äktenskapel, ehuru det ${ }^{3}$ icke kuñat vara bemäldte herrar löjtnanter obelant, att ${ }^{-3}$ samtycke af mig, sassom obestridligen min dotters giftoman, ovilisorligen erfordrats bârie för troiofning och lys~ bing, samt att dà jog icke meddelat nàgot sådant, nàgon

- trolofning icke beller kgenat ega ram, äfvensom att vederbörandes samtycke sàledes verhligen saknades och följaktligen utgjorde laga binder fôr den begàrda lysningen;
matt hr libjtnanten Freidenfelt emot stadgandet oti 1 kap.
1 §. Giftermầls-balken frân mig sàsom hepnes fader lockat
- nämnde min dotter med mera, som tydligen adagalägger
att inga medel, eharu brattsliga sum heist, varit ubegag-
- nade for vinmandet af den lagstridiga forreniogen.
-ny Jag föranlàtes alltsả hârmedelst i ôdmjukhet begàra
- laga ballelse octiostämning à br lojtnant Fred. Freidenfelt
${ }^{-0}$ oct' mín dotter Alaria Charlotta, afvensom à br kyrkoher-
viden N. J. Elidaht samt brr tojtoanterse C. L. Ekenstjerna och Hjalmar stackelberg till denna stads Kämnersratt för atti genwāla foljaide påstáenden, vemligen;
1:0 Att den vigsel, som pâ förevarande sātt egt ram
- emellan br lojptaant Freidenfelt och min dotter Maria Cbar-
bullotta, mà, sâsom if alla hânseenden olaglig, blifya ogillad och opphäfven, samt att saìaoda min dotter mâ uti det
derigenom tillkomna älstenskapet blifva fràn br löjtaanten lagligen skijd.
2.0 Att herr löjtnant Freidenfelt má med städ af 2 kap. 10 g . Giftermáls-balken, 22 kap .5 S . och 53 kap . Missgernings-bilken àlaggas laga ansvar. samt att han och min dotter förbjudas att i lagligt áktenskap med hvaranđra inträda.

3:0 Att hr kyrkoherden Elidahl samt hrr löjtnanterne Ekenstjerna ock Stackelberg mà för deras i denoa frâga klandervärda och. laglõsa fôrfarzade àdömas det ansvar, som med lag och sakens beskaffenhet kan vara öfverensstämmande.

4:0 Att sả väl hr löjtoant Freidenfett som de öfriga nu tilltalade mâ, en för alla och alla för en, hvilken som bäst gälda gitter, ersätta mig all des kostnad, skada och lidande, som af deras lagstridiga handlingssätt redan varit, och än ytterligare kan blifva en foljd. Hvarforutan öppen talan förbebâlles uti allt hvad med detta mảl noeger, eller framdeles kan fà gemensksp, äfvensoni ersättning fôr rätlegảngs-omkostnaderne. Stockhoim den 18 Jan. 1848. Sven Bergqvist, Trädgảrdsmästare."

Vid målets företagande inställde sig tridgẙrdsmästaren Bergqvist, genom befullmägrigart ombud, thr auditoren Carl Axel L'Orange, samt à hr lojtuanten Preidenfelts och Eärandens dotters vägnar, hr kapitenea Carl Adam Siltverbjelm och tillstädeskom hr kyrkoherden Etadahl persouiigen, hvaremot hrr löjtnanterne Ekenstjerna och Stackelberg, ehura, enligt bvad vederböraode stadstjenare anmälte, behörigen stämde, icke läto sig afhöra.

Den ingifne stamnings ansökningen upplästes, hvarefter och sedan of hir kyrlioherden Ehdabl och hr kapitenen Silfverbjelm blifvit anmầdt, att den sednare âtagit sig: att den förre i rättegảngen biträda, hraaditören L'Onange, till närmare utveckling af käromàlet anförde, att hans hufvadman under förbehàll af det skadestând, som blifvit i stämnings-ansökningen yrkadt, inbegrep allt hvad hr löjnanten Freidenfeit fồr den ifrâgavaranide vigselns upphäfvaude kuide komma atl uppbära af Bergqvists ofvan-

bemälde dotters mödernearf och att pasståendet om ansvarighet härför rigtades emot samtlige de tilltalade; och ingaf hr anditören:

1:0 Till bevis derom att Bergqvist icke tillátit sin dotter att sammanflyita med Freidenfelt och bo tillsammans med honom, atan tvertom sedan sammanflyttaingen skett, hos Justitie-kollegium och förmyndarekammaren här i staden deremot protesterat, följande bestyrkta transumt af ett utdrag af Justitie-kollegii protokoll for den 21:sta Ocktober sistidet dr: "Utdrag af protokollet hàllet hos Stockholms stads Justitio-kollegiam och Förmyndare-kammare foljande dagar àr 1847.

Den $2 f$ Ohtober. S. D. Föredrogs en af ogifta Charlotts Bergqvist, till Justitie-kollegiom ocb Förmyndarekammareo iogifven, sả lydande ansökning: Titt. "Dả Justi-tie-kollegiom nomera stadfastat en arfförening emellan min käre fader och hans omyndiga barn, och denna förening tilldelar mig ett icke obetygligt belopp atöfver hrad arfskiftet upptager, sả ock dá det hioder sảlunda är ondanröjdt, som motiverade Kollegii utslag á en min föregàende ansökan i samma ämne, anhảller jag vördsamt och under âberopande af de flere skäl jag dả androg, att till nüdvändigaste behof för mig och barn, fâ sảsom bidrag och genom afräbning i arfforeningen tilldelte belopp, lyfta 333 rdr 16 sk. blso, och hoppas sà mycket beldre bifall till denna min ansōkan, som dessa medel, genom sīttet för deras tillkomst, kunna anses vara i min hand förvärfd egendom, och àndamálet med deras begagnande ār att vinna besparing för framtiden. Stockholm den 11 Oktober 1847. Chariotte Bergquist.

Vid ärendets företagande installde sig sökanden, genom behörigen befullmâktigadt ombud hr kapitenen Carl Silfeerhjelm och för trädgàrdsmāstare-àldermannen Sven Bergqvist hr auditör C. A. L'Orange, enligt företedd fullmakt, hvarjemte sōkandens förmyndare hr direktōren Öhman personligen kom tillstādes. Förmalande auditōren L'Orange, pà gifven anledning, att hans hufrudman, aldermannen Bergquist, icke ville medgifva sin dotter berörde yrkande att atbokomma 333 rdr 16 sk. bko, helst han derigenom skal-
le, såsom orden follo, ${ }^{\text {n }}$ lagga hyende under lasten" och befrämja hennes otillbörliga lefnadssätt; och àberopade i öfrigt hr auditören det skriflliga anförande han, under den 30 sistlidne September i anledning af en med förevarande dylik ansökning utaf mamsell Bergqvist till kollegiam ingifvit och hvilket anförande var af följande lydelse: "Titt. Att finna min dotters namn tecknadt ander en skrift, der en skyldig aktning både för hennes egen fader och för religionens, den qvinliga dygdens och ärbarbetens fordringar blifvit i sà hög grad ásidosatte, som uti den med mig kommunicerade och härhos $i$ ödmjukhet àtergående skrifvelsen smärlar mig djupt och skulle än hảrdare smärta mig, om icke mitt eget samvete frikallade mig ifrản att nágonsia hafva varit, pả sätt denna skrifvelse innefattar, "sträng, oblidkelig och oforisonlig, ${ }^{\text {n }}$ emot nảgot af mina barn, samt jag tillika är öfvertygad, det alla de, som känna mina hasliga förhàllanden, skola lemna mig det vittnesbörd att jag, lảngt ifràn att hafva gjort mig saker till en sảdan beskyllning, tvertom alltid sōkt uppfylla mina barns önskningar, $i$ händelse de neml. varit förenliga med deras egen valfärd och ett anständigt lefnadssätt. Förhảllandet är emellertid foljande: Allt ifràn den stand min dotters mëdernearf olyckligtvis blifvit ett mẩ för löjtnanten Freidenfelts allmänt kảnda penningefrierier, har han icke lemnat nảgra hemödanden osparda för att bringa nämnde min dotter på förförelsens ech sedeslöshetens väg. Han vågade väl icke visa sig i mitt has, men förföljde henne deremot pà gator och andra ställen, sả att jag för bevarandet af hennes goda namn och rykte, nödgajes inàekordera henne uti ett bättre has pả landet, eller hos inspektoren Widforss pà Wàngsjöberg; uti detta vālkảnda hns uppehöll hon sig äfven under fyra mânaders tid, till dess det, i slatet af ár 1845 behagade löjtnant Freidenfelt att ntan min vetskap och tvert emot hennes värdsfolks förbud, bortföra henne derifrăn.

Derefter àterkom hon i mitt hus, hvarest emellertid hr Freidenfelt aldrig vàgade visa sig, men i slutet af December mànad förledet ár begaf Charlotte sig helt oförmodadt hemifrán, utan att likval derom eller om orsaken dertill anderrätta mig. Det yppade sig likräl snart att
oaktadt all min vaksambet, det likvāl lyckats Freidenfelt förstöra hennes oskuld, och att hon till följd deraf sàg sig nödsakad afflytta till nảgon, för henues olyckliga belaggenhet vanlig lokal, och som jag fann detta arrangement vara tyvarr af behofvet pàkalladt, har jag ej lagt mig deremot i hopp att hon med fördöljande af sitt felateg hade för afsigt, att àngra och bättra sig och bar jag derföre under sistförflutoe 9 månaders tid kontant lemnat henne till understod den icke sá obetydliga summan of 366 rtdr 32 sks. bkto.
C. Min förhoppning att âterse Charlotte pả förbăttringens văg blef likvāl pả ett sårande sätt, gäckad, genom i ōdmjukhet bitogade skrifvelse hvaraf jag beklogligen fann det thon icke allenast var förförd utan afven till sina begrepp förvillad till den grad, att bon ansảg sig verkligen vara gift med sin förförare, ehuru hyarken trolofning eller vigsel egt rum. Uti mitt avar à dena skrifvelse sökte jag leda hennes uppmärksamhet pá vảdan af hennes olyckliga förvillelse, äfvensom pà det stötande och emot bāde Gads och verldslig log stridiga ati det lefnadssätt, hvartill hon ville att jag skulle lemna henne medel, àfvensom jag tillkännagaf min önskan att hon genast borde áterflytta till mig, der hon likasom förr icke, behöfde befara någon brist pà sina förnödenheter. Enăr jag au derjenite blifvit, pả sält nârlagda handling fràn hr löjtpant Freidenfelts trolofvade fästmö utvisar, inför domatol angifven for delaktighet nti bemälte löjtnants och min dotters ati samma skrift àtalade förbrytelse, sả torde kollegium benäget finna, det jag hvarken kan eller bör medgifra mio dotters begäran, utan: màste jag tvertom, och under áberopande af 8:de $\$$ af kongl, instrustionen for kollegium af den 12 December 1764 i òdmjokhet anhălla, det kollegium benäget täcktes, pà sâtt kollegium finner tjenligt, tillbàlla min dotter, att genast öfvergifva dess anstötliga umgange med dess förförare och deremot àterilytta till mig, der hon hàdanefter, likasom hittills; bar att forvänta ett omt och faderligt bemötande. Stackhoim den 30 Sept. 1847.
S. Dergquist,
gen. C. A. L'Orange, enligt follmakt.

Ar och dagar som förr skrifuo stâ. Pâ Kollegii väguar.

> C. W. Rydvall.

I de transumerade delar lika lydande med originaiet intyga G. Sillén, musik-direktör. C. A. Westin, bandelsbokhallare.

2:0 Till bestyrkande deraf att Bergqvist ännu vid den tid dà br löjtnanten Freidenfelt anhängiggjorde rättegâng emot Bergqvist i anledning af dennes vagran att bufalla aktenskap emellan hrlötmanten och Bergqvists dotter, icke gitvit samtycke hvarken till trolofning eller lysning till äktenskap dem emellan, i bestyrkt afskrift forjande atal Freidenfelt till Bergqvists aflátne handling. "Sthlm d. 31 Okt. 1845. S. T. Hr àldermau S. Bergqvist! Sedan jag förgäfves iakttagit allt, hvad să vàl mitt eget förnuft föreskrifvit, som ock âtdre aktade personers ràd, fôr att pâ vänskaplig vàg erhâlla br àldermans samtycko till mina förening med dess dotter, har âderman tvingat mig till det obehagliga steg att nödgas anlita lagen derom.

Àdermannen àr ej den förste far, och blifver vid God ef đen siste, som mot sin vilja nödgas gifva sitt sam'ycke till en förening, som icke ingàr i dess âsigtet; jag kan respektera en kraftig vilja, men aldrig elt blindt motstând, hvars fortsättande endast medför resaltater, som äro och blifva kränkande. Lagen dōmmer oss emellan, och det blifver sedan jag, som i stöd deraf áfven kommer att gả lagligen tillvăga: Sà väl forrätlade bouppteetsning som affskifte, med flere förbāllanden, komma att, i onlighet dermed, tillintetgöras; att med ed styrka uppgifier, blifver sedan de beklagliga átgàrder, hvilka jag tvingas att pàfordra - och ailt detta olyckliga, ledsamma och chikanerande förfarande, en foljd af en oförklarlig ovilja hvaremot, om vi pả vänskapligt sâtt, och sảsom aktningsvärdt folk emellan brakligt är, uppgjorde denna vigtiga angelägeuhet, skall jag ej blifva svâr att komma öfvereus med; denua uppgôrelse kan bäst ske genom 3:dje man, och salunda alla per-onligheter undvikas - om alderman vill gifva sitt akrifliga santycke till prestfortofoing, är
jag ânnu villig att átertaga den ingifaa stämningen och sedan icke brádska. - ————————— Ödmjokast, Freidenfell.
Rätteligen transumeradt, intyga Joh. F. Ekberg, Trādgårdsmàstare. C. Sillén, Musikdirelatör. Livarjemte berr auditören auförde att af protokollerne och bandlingarne i nyssnämnde uf herr lojtnanten Freidenfelt emot Bergqvist anbängiggjorde rättgảng, bvilken för närvarande vore pà Kongh. Svea Hofrätts pröfning beroende, ådagalades sỉ väl det nu omnâminda forhàllande, som att Bergqvist ej eller sedermera efter rältegåogens början gifvit nảgot samtycke i omförmildte afseende.

3:0 I bestyrkte afskrifter folljande handlingar, nemligen: a) ett af br kyrkoherden Ekdahl utfardadt hevis att honom blifvit tillstaldt bevis derom att Bergqvist hos Of-verstāthâllare-embetets kansli stălt borgen i anledoing af Bergquist yrkande om installelse of beviljad lysning till aktenskap enellan hr löjtnanten Freídenfelt och Bergqvists dotter; b) det i stämnings ansökniagen onformäldta skriftliga intygande af hrr löjtnanterne Ekenstjerna och Stackelberg; varande nyssberôrdo tveune handlingar af foljande lydelse: "Alt mig tillhandakommit Öfverstàthàllare-embetets bevis af denna dag om of Sven Bergqvist, trädgảrdsmăstare, ställd borgen genom hrr J. E. Abman och C. G. Wassherg, för deu kostnads-skada, som Bergquist kan kännas skyldig, att gälda för inställelsen af den lysning, som af pastors-embetet i Adolf Fredriks församling blifvit beviljad for herr löjtnanten Fredrik Freidenfelt och Bergqvists dotter, Maria Charlotta Bergqvist, varder härmed erkändt. Stockholm den 3 Januari 1848. N. J. Ekdahl, P. i Ad. Fr."
${ }^{\text {nUtđ̛rag af Adolf Fredriks fôrsamlings lysnings- och }}$ vigselbok fôr den 24 Dec. 1847. Att kontrahenterna: Konungens trotjenare hr löjtnanten vid K. Wermlands Falt-jägare-regemente, stabs-adjatanten vid Öfver-kommendantsexpeditionen för Stockholms garnison, Kammarpagen hos Kongl. Maj:t, välborne hr Fredrik Daniel Freidenfelt och hans trelofvade bustru Maria Charletta Bergqvist i anseende till slagt eller svàgerlag, förlofning med andra, vederbō-
randes samtycke, Jaga âlder, sörjetid, afvittring samt behörigt vittneshōrd äro hinderlöse att träda med hvarannan i äbtenskap, sådant varder af oss undertecknade, vid ansvar efter lag, härmed egenhändigt försäkradt. Stockholm den 24 Dec. 1847. O. Ekenstjerna. Hjaimar Starkelberg. Rätteligen utdraget, betygar, Stockholm den 3 Januari 1848. N. J. Ekdahl, P. i Ad. Fr. ${ }^{\text {. }}$
"Alt förestảende tvenne afskrifter âro lika lydande med deras originsler, iotyga Joh. F. Ekberg, Trädgârdsmästare. C. Sillén, Musik-direktōr."

Efter det berōrde bandlingar blifvit uppläste, tillkännagaf hr auditören L'Orange att Bergqvist hos Stockholms stads Konsistorium gjort anmälan om hr kyrkoherden Ekdahls nu átalade förseelse och ingaf br auditōren till bestyrkande bäraf följande handling:

## Till Stockholms Stads Högvördige Konsislorium !

Pastors-embetet inom Adolf Fredriks församling hãr i staden bar på ett nèstan olroligt sătt tillâtit sig sà vảdliga missbruk af embetets magt och myodighet, alt Prestembetets värdighet, lagarnes helgd och sedlighetens vidmagthăllande inom samhället họgt pilkalla en allvarsam tillrättavisning deraf. Kyrkoherden inom samma församling hr Nils Johan Ekdabl bar nemligen, medàsidosättande af nàstan alla i lag och laga stadgar föreskrifne former, samt till och med tvärt emot ottryckliga fötbod, den 16 dennes sammanvigt min dotter Moria Charlotta Bergqvist med hr löjtnanten Fredrik Freidenfelt. Hvad bärvid ligger hr kyrkoherden Ekdahl till last är i synuerhet följande, livarföre jeg, som pàstâr det vigseln mà anses ogild, härmedelst à honom yrkar laga ansvar, nemligen:

1:o Ehura Kongl.fërordningeu den 21 November $179 \%$ förbjoder prest "vid embetets forlust", att till aktenskap lysa nti annan forsamling ān den, hvarest broden sitt rätta bo och bemvist hafver, sâ har likväl br kyrkoherden lâtit verkställa lysning för nämnde mis dotter jnom förberördè församling, oaktadt ją med alla mina bara hafva vårt bo och hemvist inom S:t Catharina församling, och jag lângt ifıản aft hafva lemnat min dotter nágon tillätelse att annorstädes bosâtta sig, twärtom inför denna stads Jastitie-

## 12

kollegiam och Förmyndare-bammare klagat derifver att hon lâtit af läjtriant Fieideafelt förleda sig till ett olofligt öfvergifvande af mitt hus och en lika oloflig samt sedligheten störande sammanflyttning med bemalte löjtnant Freidenfelt.
2.0 Oastadt lagen uti 7 kap. 1 g . Giftermáhs balken föreskrifver att den, som vill inträda i aktenskap, skall 6 vectsor förat derom tillsâga den tillämnade brariens giftoman uch i handelse of giftomunnens vägran Mita Konatngens befalloingshafvande till" sà har likväl lysning skett atan att en sädan tillsägelse blifvit verkstalld eller Konungeas befallningshafvande varit anlitad, bvarigecom dea oformlighet titlika intraffat, att hr kyrisoherden befattat sig med del, som domare-embetet tilihörer och sâlunda tillvàlat sig en myndighel, hvilken uti 1 kap. 2 §. Utsök-nings-balken är till och med Konangens befallningshafvande förbjuden.

Ifr löjtoant Ereidenfelt hade nemligen lângt förot till feuna stads Kämeersrätt â mig utverkat stämning ati páståeude om äktenskap med min dotter, och rättegảngen härom är ännu ej genom laga kraftvunnen dom afsintad, atan beror för närvarande pà Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hofrätts bandlaggaing.

3:o 1 kapitlet Giftermâls-balken, bvilket, enligt dess rubrik handlar "om dem, som aktenskap med hvarandra ej bygga $m d^{n}$, stadgar tydligea ati dess 10 S . att den, som mö lägrat, ej fär henne till ăkta, och ati dess 12 §, att om prest viger dem, som äktenskap ej bygga mâge, "vare vigsel ogild ooh miste han silt Prest-embetel, men Hr hyrkoherden bar icke eller lâtit dessa bestända fôreskrifter afhảlla sig frản den olaga vigsels, oalktadt lōjtuant Freidenfelt, sedan han emot mig anställ förenämnde rättegàng, lägrat min dotter, oeh hr kyrkoberden derom egt desto mera visshet, som hr kyrkoherden sjelf pả löjtnant Freideofelts begäran, mig ovetande, den lägrado i kyrka intagit, effer det foster som af detta lăgersmảl varit en fòjd.

4:0 Mar hr kyrkoherdon för giltigt antagit orh nti församlingeos lysnings- oeh vigselkok infört ett af hercar löj'uanterne Ekenstjerna och Hjalmar Siackelberg afgifvot
sâ sanningslöst vittnetsbōrd, att deroti bland annat förekommer de alldeles diktade appgifter, nemligen att min dotter skulle vara br löjtnant Freidenfelts "trotofvade hustru" och att "vederborandes santycke" ieke bindrade det sökta âktenskapet. Lagliga aosvarel för delta fanativa vittuesbörd kommer val egentligen att drabba sjelfiva utgifvarne, äfvensom br löjnaten Freidenfelt, bvilken, emot baltre vetande, deraf sí begagnat; men da br kyrkoherden báde afvetat ocb i alla fall ovilkorligen bort afveta, att samtyeke af mig sàsom min dotters râtta gifloman onodvikligen fordras bảde för trolofning och äktenskap, samt att så länge jag, efter hvad hr kyrkoberden bland annat äfven af ofvanuämide raltegảng emellan löjtnant Freidenfelt och mig, haft tiilfalle inhemta, ännu icke meddelat sàdant, nágon trolofning icke eller kabaat ske, och att alltsà "vederborandes samtycle" verkligen saknades, och ntgjorde hinder för lysoingen: sả synes br kyrboherdens antagande af ett intyg, som br syrkoberden bevisigen sjelf kande vara talakt, ismefatta en sà beskaflad delahlighet i missgerning att laga ansvar derfore svarrligen torde kunna undvikas; bvarförutan jag bestrider, det samms intygande má i nảgot afseende lända till ursägt för den utfärdade lysningen och dereffer verkställda olaga vigseln.

6:o De i ofvanstảende 1:sta, 2:dra och 3:dje pankterue omnämoda förhâllanden äro vàl sảsom i lag bestămdt fôrbod mot lysning och vigsel, af sả kraftegande art, att desamma bort afhälla br kyrkoberden fräo dess vidtagna áagärder, âfvet om jag emot lysningens fortsăttning icko anmalt-klander; men emediertid har icke eiler sadant klander uteblifvit, utan har jag den 3 sistlidne Januari hos br kyrboherden i vittoens närvaro förbjudit lysningen och pâ sâtt bifogade hr ky koherdens qvitto Litt. A. styrker, dã tillika aflemnat Kongl. Ofverstáthallare-embetets bevis derôfrer, alt jag hos bemalite Eaibete för somma förhud stält den i lag föreskrifna borgen, hvilket äfven hade till följd att tredje lysningen icke päföljande. Söndagen eller den 9 dennes afhördes. Men dâ hr kyrkoherden oaktadt deita törbod och atan att infordra domstolens yttrande offver den stämning jag i föreskrifven tid à br löjtaaten

Freidenfelt ufeerkade, likval Söndagen den $\mathbf{1 5}$ demnes fortsatt lysningen och samma dag afven verkställ den olaga vigseln, sà kan jag iche eller underlâta att laggga br kyzkoherden ätyon denna uppeubara olaglighet till last; och

6:0 Ehuru vemotstándeliga àn de motiver kannat rara, som foranledt hr kyrkotierden att med sả mycken risque för egen del, befordra hr Jojtnant Freidenfeits med ifrágavarande visel àsyftade penningespekulatioter, sà lärer val he kyrkoherden i alla fall iche uaderiătit den försigtighet, att affordra sin skyddling alla möjliga bevis, för att satunda âtminstone shenbort ega nảgon, bvad mankallar betaikniog pả den forestảende reträtten, och dả dessa bevis icke torde vara af battre, men möjligen af änna sämre thatt lin det ofvannännude vittnesbördet of tr löjtnanterne Ekenstjersa och Stackeiberg; sà förbehāller jag mig, att sedan br kyrkoherden framvisat alla de bandlingar bwaraf han tror sig kunna hemta nàgon arsïgt för de logstridiga âtgörderne, fâ an ytterligare framatalla de pâstâenden, som of lag och sakens beskaffenhet kunna föranledas.

Hied of 10 kap .8 oeh 21 \$s:ne Rättegàngs-balken samt 16 kap .1 och $19 \mathrm{\$ S}$ :ne kyrkolagen har jog, pà sătt nărlagde bandling, Litt. B, styrker, till denna Stads Kämnersrätt redan utverkat stämning â kyrkoherden Ekdahl, för att gemensamt med öfriga i deana sals invecklade personer, svara à mina yrkauden om den ologliga vigselns ogillande samt om vederbërandes ansvars- och ersättningsskyldighet m. m., men dà genom Koogl. förordoingen den 11 Febr. 1687 samt Kovgl. Majits nàdiga Cirkalarbref den 21 Aug. 1786 med flere författningar âr föreskrifvet, der Konsistorium tillhör att upptaga och dëmma uti de mảt, som röra en prestmans föthallande $i$ embelet samt "derpd hafea en noga och allvarsam uppsigh," och sà snart en prestman varder känd eller angifren för embetsfel ©c. derom genast anstalla undersökning; äfvensom dả han vid verldslig domstol tilltalas, lảta sádant ske i närvaro af Konsistorii-follmäktig; sả har jag ansett mig äfven höra hos bögvördige Konsistorium apmàla förberürde min klagan till den àtgärd Konsistorium finner sig i suledning häraf hafva att vidtaga; förbehâllandes jag mig likväl öppen talon uti alit hvad
härmed kan ega gemenskap, äfvensoméersättning för râttegàngsomkostaaderae. Stockholm den 22 Januari 1548.

Sven Bergquis,
Tradgàrdsmastare.
Berörde skrift upplästes, hearefser hr kyrkoherden Ekdahi yttrade, att sedan han no blifvit instamd till Käm-ners-rätten, hr kyrkoherden, äfven om han icke voreskyldig att láta sig vid nämnde rätt ställas uoder ranskning och dum, likvăl, med afreende jemval derả att kårandeu, Trädgårdsmästaren Bergqvist, behagat anlita tidningen Söndagsbladet för att gifsa oflentlighet àt nu átalade förhàllanden och sảlunda foranledt den folksamling, som nu fyllde rättens sessionsrum, vore ganska nōjd att fá infor Kảm-ners-rätten ingả i svaromảl samt derstädes och för den tillstädes varande alktade allmänheten visa grunderne för sitt förfarande; att visserligen i berörde hänseende nágon betanklighet uppstâtt bos hr kyrkoherden af den anledning att Kensistarii-ombud ej vore tillstädes; men att enär anmälan skett hos Konsistoriam och sảdant ombud troligen redan blifvit eller âtmiostone före nästa rättegãngstilifalle hos Kämners-rätten, blefve forordnadt samt komme i tillfälle att öfvervara jasteringen af deana dags protokoll, hr kyrkoherden för sin del ansảg nảgot binder icke möta för företagandet af undersökningen rörande br kyrkoherdens förfarande; samt att hr kyrkoherden of nu, anforde skäl ej allenast icke bestred mâlets upptagande of Kämnersrätten i hvad det hr kyrkoherden rörde, utan tvärtom sàdant páyrkade.

1 anledning af bvad sàlunda blifvit anfördt, utlät sig hr auditören L'orange, att han visserligen hade sig bekant att fragan om det ansvar, hvartil hr kyrkoherden Ekdahl i embetet kunde hafva gjort sig förfallen, tillbörde icke Kämners-rätıens utan Konsistorii bedömmande, men att det deremot, efter auditörens tanka, tilkomme Kämners-rălten att utlàta sig öfrer den civila delen af de emot hr kyrkoherden framstallide påstảenden eller i fràga om den ersättoing eller det skadestând, bvartill hr kyrkoherden kuude befinnas skyldig; till följd hvaraf hr auditören ansàg undersökning vid Kämners-rätten rörande hr kyrkoherdens àtalade förfarande nödig.

Vice häradssöfdingen Tolf Otto Frykman, hvilken under mảlets handlaggning tillstädeskommit ock nu anmälde sig sảsom ombud for brr löjtanaterne Ekenstjerna oct Stackelberg, enligt follmakt, som förteddes, anforde att dà de af trädgárdsmästaren Bergqvist emot bemähde hř lojtnanter framställda anspràk vore af civil natur, ocb det icke kunde fá bero pă en parts godifinnande att förvandla ett civilt mảl till brottmâl, vice hăradsböfdingen, evär fôrenämnde màl blifvit instàmdt i brottmals väg, yrkade att hans hufvudmăn màtte blifva skiljda fràn mâtet, samt att för ölrigt och oagtadt hr kyrkeherden Etdahls önskan att infôr Kamners-rätten fả justifiera sig, vice bäradshöfdingen vid det förhâllande, att ej blott fràgan om lagligheten af den emellan br löjtnanten Freidenfelt och tiädgârdsmästaren Bergqvists dotter tillkomna äktenckepsförbiodelsen vore pá en gảng anhängig bâde vid Kämners-rătten och i Kousistorium, utan jemval den förut anhàngiggjorda frảgan om rättighet för hr lojtaanten Freidenfelt, att oagtadt Bergquisls vägran fá hans dotter till hastru, berodde pà en tredje sutoritefs, nemligen Kongl. Svea Hofräts, prôfning, vice haradshôfdingen ansàg Kämners-rätten för närvarande och intill dess sistnäminde frâga blifvit $\mathbf{i}$ hōgsta instencen afgjord, icke vara behōrig att i pröfning af förevarande mâl ingả.

I anledning bâraf anförde hr auditören L'Orange att br löjtnanterne Ekenstjerna och Stackelherg blifvit instämde för dat de genom origtigt bevis förledt hr kyrkoherden Ekdebl till meddelande af lysning till det ifragavarande äktenskapet; att enligt is kapitlet 19 § kyrkoordningen sádant bor stallas under veridslig dom, och att enār det vore ett brott att meddela origtigt bevis, den talan som Bergquist funnit sig hörs vàcka emot betnalide iōjonanter. fotjaktligen màtte blifva of brottmáls erensiag; att det hos Hongl. Hof-rätten anbāngiga mâlet fräga vore om lir lojitnanten Freidenfelt borde berâttigas att med Bergqvits dotter ingá ähteaskap - och blifva međ henne sammanvigd, men $i$ fôrevarande màl àter fràpa om apphafvande af en vigiel, som i olaglig orduing skedt samt att det syates hr audi'ôren astazligare all Kongt. Hofratten torde finns nödigt att fore ;rofringen a? dec der anhangiga ma-
let, afbida förevarande måls slutliga afgörande, an att detta mál kuade anses böra bero af utgàngen af det förra eller böra i afbidan pà dess afgörande tivila.

Hr kyrkoherden Ekdabl yttrade, att den af löjtnanterne Ekenstjerna och Stackelberg meddelade handling icke vore att betrakta sásom eft bevis ntan endast inneaftade en borgen att br kyokoherden genom samma handling icke blifvit vilseledd, utan endast försäkrad om godtgörelse för den påfoljd, som hr kyrkoherden i följd af sina ifrâgavarande embetsátgärder kande komma att vidkännas; och att nämode borgen ej kunde göras gällande forr än visadt blifvit det skada skett.

Hr auditôren L'Orange genmäldte härâ att omfôrmälde handlings inneháll atvisade att den vore ett intyg om ett förhâllande, samt att den, som intygar nâgot vara sannt, hvilket icke âr sanning, derfór gör sig forfallen till pàfoljd, och att det ingalunda kunde tillkomme consistorium alf prôfva löjtnanterne Ekenstjernas och Stackelbergs förfarande.

Hr kapitenen Silfverhjelm anböll nu att, à br kyrkoherden Ekdahls vãgnar, fả anmärka, att en södan borgen, som den ifrägavarande ställes endast till prestens sâkerhet och att pà honom allena bör bero att väcka nảgon talan pà grund af samma borgen.

Hāà svarade br auditōren L'Orange att hvar nâgon lemnar ett ossant intyg till tredje mans förfásg, der eger ock denne att sadant beifrs.

Hr kapitenen Silfverbjelm utlät sig deremot att en bandling, som tillkommit eadast for tryggande af prestens rätt, aldrig mátte kunna mot deones vilja gōras gallande, i bvad förevarande fall befräffade; hufvodfrâgan, tivará bedömmandet af lagligheten utaf den tillkomne vigseln berodde, eller det förat anhängiga màlet emellan br 16 jt tnanten Freidenfelt och Bergqvist, vore änno oafgjord i högsta instancev.

Hr auditören L'Orange erinrade, i apledning häraf, vidare, att den ifrágavarande handlingen vore lemnad till hr kyrkoherden Elsdahl, sásom offentlig embetsman, eller till pastors-embetet i Adolf Fredriks församling.

Hr kyrkoherden Esdahl yttrade nu, att, efter hans för-
menande, det berodde på prestens godtfinnande att faga eller icke taga en sảdan borgen.

Härefter anförde br kapitenen Silfverbjelm à herr löjtnanten Freidenfelts och kärandens dotters vägnar, att hr kapitenen visserigen ville söka att uodvika att kasta smuts på en fader, som beklagligtvis föranledde skandal för sin egen dotter, äfvensom hr kapitenen ej eller ville länge uppehảlla sig dervid, att det väckt br kapitenens förvåning att käranden kunoat finna ett ombud, som velat utfora hans talan; men att i anledning af beskylloingen det hr lojitnanten Freidenfelt skulte hafva friat for penningar, hr kapitenen ville upplysa att Freidenfelt átnjot i ârlig lön elt, i förbàllande till det lilla kapital, hans hustru skulle medföra i boet, ganska betydtigt belopp, nemligen emellan 1,200 och 1,300 r:dr banko; att sedan trädgàrdsmāstaren Bergqvist, som ej skulle ega annan förmögenhet än den han erbàllit med sin nan.era allidna hastru, för siaa barn ondansnillat nàra fem sjettedelar af den lôsa egendomen, så hade baraen, för att undvika obehagliga förhâllanden, ingàtt en arfförening och dervid àtoöjt sig hvardera med ett tosende riksdaler såsom ersättning för deras andelar inảmnde lüsa egendom, hvarigenom bvar deras arfslott blifvit nedsatt sà, att den icke uppginge till fallt sex tusende riksdaler banko; att Bergqvist vägrat sin forrbemälde dotter allt understöd och derföre mást steg för steg af Justi-tie-kollegium tvingas till att lemba sadant; att Bergqvist i den egennyttiga afsigt att sjelf fả vara $i$ orubbad besittning af boet, sökte hindra alla sina fem döttrar att ingã giftermàl; alt, sásom otden fölle, det ansvarspåstảende, som blifvit frsmstaldt emot br löjtnanten Freidenfelt och kärandens dotter hade afseende pả den $\mathbb{\$}$ i lagen, som stadgade att äktenskap med häfdad quinoa ej fär ega rum under andra förhảilanden, ān att, hvad hr auditören L'Orapge syntes med afsigt hafva förbigảtt, domaren prōfvar att goda skāl dertill àro fôr banden, och att, dă just i den förut anhängige rättegàngen, som redon genomgàt trenne instancer, nemligen Kamners-rātten och Rảdhus-rätten, och nu vore anhängig i Kongl. Hof-râtten, sảdana goda skäl blifvit wisade, br kapitenen bestred att Kàmners-râtten egde ingà i profaing af förevarande màl, innan förutnāmude ràt-
tegång blifvit slotligen afgjord, samt yrkade derföre att detta màl màtte förfalla.

Ilr auditōren L'Orange yttrade i anledning häraf, att dà hr löjtnanten Freidenfelt redan, uti det af hr auditören till Kämuersrätten denna dag ingifna handbrefvet, botat att chikanera Bergqvist, det ej forundrado hr auditören att Freidenfelt instruerat sitt ombud att gà tillväga pả samma sätt, samt' att hr auditörens hufvudman, dà han anhängiggjorde förevarande rättegáng, tagit för gilvet att han skalle blifva foremà fo: ot'fígheter och blotiställa sig for obehag; att br anditüren för öfrigt bestred sásom sanningslöse br kapiten Silfverbjelms emot Bergqvist gjorda uppgifter, samt ansàg hvad of silfverbjelm blifvit yttradt beträffande L'Orange sjelf icke förtjena nàgot svar.

Hr kaptenen Silfverbjelm utlat sig att det forevisade handbrefvet af Freidenfelt tillkommit först zedan Freidenfelt fatt kännedom derom att Bergquist vore en penniogegail, à hvilken endast de ytterligasto medel verkade, och att Freidenfelt först, enár annat ej bjelpte, tillgripit nämnde utväg; tilläggande hr kapitenen, att vàl hr anditören L'Orange förelett en handling, derati Bergquist vägrat bidrag ttll sin dotters underhàll, derföre att, enligt bvad Bergqvist uti samma handling säger, doltren utan bans tillstảd afvikit frản hemmet, men att, dả Bergqvist ej visat, att han anlitat laga forum, hvilket Justitie kollegium ej kunde vara, for dottrens áterinställande i hemmet, sà màste hennes afflyttuing anses hafva skett med fadrens tilllatelse.

Hr anditör L'Orange genmalde att, om hr kapitenen Silfverbjelm känt innebàllet of 8 ; de $\$ \mathbf{i}$ instruktionen för Justitie-kollegium, han ej behöft göra nyssnämnde slutsatser.

Efter det parterne förklarat sig för närvarande ej hafva nảgot vidare att anföra beslôt râtten att uppskjuta màlet till Tisdagen den 15 i denna mànad kl, 11 förmiddagen, dả parterne horde áter infinna sig; orh râtten ville, sedan protokollet för denna dag blifvit till justering appilast, utlàtande i de nu fram-tällde rättegàngsfrágorna meddela; hvilket afsades. Afträdde. År och dag som fört skrifvel stàr.

[^0]> Utdrag af Protokollet hallet hos Stockholms Kämnersrätts Tredje Afdelning den 25 Juli 1848.
S. D. Jemlikt Kämnersrättens beslut den 4 i denna mânad företogs till vidare baudlaggning de trenne i sammanhang med hvarandra behandlade mál emellan dels trädgàrdsmästarin Sven Bercqvist, à ena, samt herr löjtnanten Fredrik Daniel Freidenfelt och Bergquists dotter Maria Chariotta Rergquist med flere à andra sidan, angàende âtergàng af giftermàl emellon berr lojtnanten Freidenfelt och Bergquists bemälda dotter m. m., deis träd gârdsmästaren Bergqvist pà den ena sidan, samt herr lojjtnanten Freidenfelt och herr larigsaàdet C. G. Dabifelt med flere â den andra, aogảende Bergquists pâstảende att en emellan nyssbemälde herr löjinant och Bergqvists förenämnda dotter tillkomméa trolofning mátte forklaras ogiltig m. m.; dels ocks tridgardamästaren Bergqvist, pà dep ena, samt hr löjtnanlen Frpidenfelt à andra sidan, angàende ogillande af utfardad lysning till aktenskap emellan oftanämnde herr löjtnant och Bergquists meranämnda dotter, och inslatide sig dervid Bergqvists ombud hr anditören L'Orange áfvensum berr löjtnanten Freidenfelts och kärandens dotters fallmaktig berr kapitenen C. A. Silfverhjelm, byilken sistnāmnde anmälte att han, sedan detta màl sednast hos kàmnersràtten förevar blifvit uti det af Stockholms stads konsistorium for viltnesforbōr till andersökning vid domstol förviste och à Kämuersrättens första afdelning lottade màl angảende det i foijd af tradgârdsmästaren Bergquisls angifvelse emol herr kyrkoherden Ekdabl hos konsistorium väckta àtal fôr berr kyrkoherdens i förevarande mảl jemväl omfōrmâldte forfarasde i embetet, blifvit af herr kyrkoherden Ekdahl sàsom vittne
åberopad, samt efter det Kämnersrätten förklarat hérr kapitenen ojäfvig, fôrlidue gårdag aflagt sin vittnesberättelse, hvarför berr kapitenen, som vid sâdant förbâllande ansàg mindre lämpligt att fortfara med fullmäktigskapet i förevarande mál for herr lojjtnanten Freidenfelt, efter dertill af bemälde herr löjtaant lemnadt begifvande, önskade blifya fràn samma fullmäktigskap skiljd, derom herr Eapitenen aohöl, hvarjemte herr kapitenen dels ingaf följande skrift af herr löjtnant Freidenfelt, som nu upplästes:

## Till Stockholms Kamnersratts Tredje Afdelning!

Som mitt, i den vid Stokholms Kämeersrätt emot trädgảrdsmästaren Sven Bergqvist anhängige rättegàngen, hitintills begagnade ombud herr kapiten Carl Silfverbjelm blıfvit i och for afläggandet af vittnesmât, infor Kämnersrättens första afdelning, uti ett mâl emellan mig och herr Bergqvist, frản sitt, för mig innehafde ofvan upptagna ombudskap skiljd och jag om de mál, hvaruti herr kapiten hittills utfördt mitt ombudskap, sjelf sakoar kännedom eller kunnat anskaffa mig rättegângsbitrảde och nytt ombnd, anhâller jag vördsammast om trenne veckors anstảnd for detta ändamâl med de uti Kamnersràtteos 3:djo afdeloing, emellan mig och tràdgârdsmastaren Bergqvist anhängige rättegàngar. Stockholm den 25 Juli 1848.

> Fredrik Freidenfelt, Löjtnant.

Follmakt för innehafvaren att inlemna förestảende min ansökning till Kämnersrättens i Stockholm Tredje Afdelning. Stockholm den 25 Juli 1848.

Fredrik Freidenfelt, Lōjtoant (Sigili)."

Dels ock âterställdes de af berr kapitenen vid förra râtlegãngstillfallet emoltagne handlingar, nemligen:
1.0 Trädgàrdsmāsłaren Bergquists slatpàstâeaden angảende den del af mina, uli stämnings-ansökningen gjorda yrkanden, som Kämnersratten, genom dess den 15 sistlidn Februeri meddelte besjat, forklarat böra i brottmâls-väe
beliandlas, snmält det jag bos Kongl. Svea Hofrätt besvärat mig öfver stamniogs-mảlets fordelning, sásom efter min öfvertygelse hinderlig för málets bedömande i sin helbet, orh ehuru dessa mina besvar, enligt hvad bilagde skrift, Litt. A., styrker, redan under den 10 sistl. April bififit ulatäldt till kommunikation med samtelige vederparterne, men annu ej äro af Kongl. Hofratten afgjorde, föranlâtes jag likval, till foljd af Kämnersrattens foreskrift, i afseende pá de delar af màlet, som blifvit till behandling i tvisteväg hänviste, nu i ödmjukhet afgifva foljande slutpástáenden,

Dervid förekommer till en början det jäf jag inför Kämnersrätten anmält mot đen till vittne àberopade enkan Bäckström. Jag har nemligen med till kämnersrätten inlemnadt diarie-bevis fràn Stockholms Rảdhusrätts aktuarie kontor styrkt, det berr löjtnant Freidenfelt bevakat fordringsprelentiou uti nămnde Báckströms ännu pà Rádhusrättens pröfoing beroende konkursmảl, och som Bāckströpm och Freidenfelt sâlunda äro uppenbara vederdelomằn, sà yrkar jag ock, med stöd af 17 Kap. 7 och $8 \$ \$$ Rätte-gàngs-balken, jemförde med Koogh. Kungörelsen dea 7 Januari 1830 samt med begagnande af den jäfverätt jag vid vittnestillfället mig förbehâllit, det Bäckstrōm mà för àtergảngsvittne förklaras och hennes berättelse alltså lemnas utan allt lagligt öfverseende.

Dessutom fâr jag emot samma vittnesmål erinra, ate ehuru enkan Băckström, deruti förmălt, att jag skulle i December mânad 1846 hos henne infunnit mig för att öfverenskomma om betalningen för min dotters vistande hos henne, sả styrker lizväl Justitie-kollegii och Förmyodarekammarens hārhos bifogade protokell för den 14 Ja noari 1847 , Litt. B, att jag icke förr än sistnămnde dag blifvit underrättad, hvarest min dotter, som utan main tillatelse eller vetskap, den 19 December 1846, lemnade mitt bus, uppehảllit sig, och dà jag sảlunda icke förut baft minsta bekantskap med enkan Bäckstrōm, sả var det väl alldeles omöjeligt, att jag kunde i förgâende December mảnad hos henne inackordera min dotter, âfvensom det icke ār sannolikt, att i sâdan bảndelse min dotter kunnat, pà sätt samma protokoll âdagalägger, ati sin den 11 Ja-
nuari 1847 till kollegium ingifne skrift, klagat öfver brist af nödige medel till dess existens. Denna enkan Bäckströms âtgärd, att med vittnesed bekräfta ett uppenbart sanningsstridigt förhâllande âdagalägger alltsâ, att bennes vittnesmàl, äfven om icke foregàende jäf inträffat, i alla fall ej förtjent nảgen trovärdighet.

Men samma protokoll upplyser ock, hora ofärsynt 10 g̈tnant Freidenfelt och hans anhảngare sökt, för befrämjandet af hans oadla afsigter, draga mig bakom ljuset. Sâlunda bar herr löjtnanten lâtit sitt ombud inför kollegiam uppgifva, det enkan Bäckstrōm var "barnmorska", hvilken uppgift i förening med den, att min dotter dà befanns ati "längt framskridet hafvande tillstànd" endast kunde beveka mig att lâta henue quarblifva hos nămnde enka, af hvars "edrd" min dotter i förenămnde skrift äfven oppgaf sig vara i behof. Men inför Kämoersrätten har likväl blifvit apptäckt, att Bäckström icke varit eller är baramerska, och att jag sålonda blifvit falskeligen förledd att lemna min dotter i vârd af en person, át bvilken jag, med käanedom om deanas förhâllande och intimare bekantskap med herr 10̈jtnant Freidenfelt, hvarken bort och ganska säkert icke eller nâgonsin kunnat anförtro henne. Detta faltum framstâr emellertid äfven sảsom ett bland de klandervärda medlen, hvarigenom den olaga vigseln blifvit förberedd.

Vid behandlingen af sjelfva saken borde tillstallningen af den fingerande förlofningen böra först komma under betraktande, sàsom utgörande sjelfva grandpunkten hvarifrản kontraparternes fórsvarsmedel egentligen otgả, och hvarifràn äfven $\min$ dotters olyckliga förvillelse och deraf inträdda afsteg frản det ärbara, hufvudsakligen synes härleda sig, och dả, af hvad härom under rättegảngen förekommit, det är lagligen konstaterat, att löjtnant Freidenfelt och min dotter atan min vetskap och samtycke förlofvat sig med hvarandra, samt att herr öfverste Liljensparre, herr regements-pastorn Carl Ludvig Dahlfeldt, herr krigsrâdet C. G. Dahifeldt och herr baron 0tto Löwen denna lagiöshet befrämjat, sảa vida, att de icke allenast genom sitt gillande af tillställningen, atan ock genom den afgifna attesten, sōkt gifva en sorts auktorisation àt
bandliogen, ehurn de ganska vâl kảnde att jag icke till nàgon forlofning lemnat mitt samtycke, ocb att berr löjtnant Freideufelts pástảende, att, oberoende af detta samtycke, fä ingà förlofning och aktenskap med min dotter, berodde pà vederbürlig domstols pröfniog, sá ork dà de sàlunda bordt forstā att det enskidta aftal oin aktenskap, som emellan löjtnant Freidenfeit och min dotter egde rum, icke utgjorde eller kunde fá benamning af trolofning, tikväl, med fordöljande af allt detta, aliesterat, det en trolofning verkligen blifvit genom atvexling af ringar beseglad; bvarvid det syonerligast ligger berr majoren Dabilfelt och hr regemenispastorn Dablfeldt till last, att den forre geaom dess, vid besagde tillfalle till mio dotter framstälde frâgor, fungerat såsom sjelfva verkställaren eller giftomannen, och den sednare varit, till följd af det prestembete han beklader, ovilkerligeo skyldig att känna, det nàgon trolofning utan tälter giflomans samtycke icke tàr ske, och sảlanda varit framfor de andre, af sitt embetskalt forpligtad, att icke deltaga uti, utan tvartom afvarja eller àtminstone applysa min dotter om det for henne bedragliga, uti det tillstallida missbruket, sả kan jag ej onderlăta yrka, det sả vàl herr löjtnant Freidenfelt, som ofvaonàmonde hans 4 medbjelpare mà dömmas bvar för sig, att ntgifva de böter lagen uti 3 kap. $3 \$$. giftermảlsbalken bestämmer, samt att den alitsà pà olagligt sàtt tilivägabrag-

- ta förlofningen, må förklaras för en nullitet och sâlanda utan all kraft och verkan.

Kontraparternes ombud, har väl inför Kämners-rätten förmenat att jag skalle om den tillstallda förlofningen blifvit ordentligen underrättad, och att jag genom underlâtenhet att klandra densamma deràt gifvit gallande kraft, men dà det icke är i ringaste mảtto, styrkt hvad icke heller inträffat eller att jag före innevaraode rättegàng erhàlit nàgon tillförlitlig kânnedom om den tillställda forlofningen och i alla fall lagen för ogiltheten of en sả beskaffad fästning som denna, hvarom $3 \$$ af ofvan àberopade 3 kap. handlar icke föreskrifvit nàgot klander och
-siàter, i afseende pà an sảdan fastring, hrilken i i $\$$ af the samma kap. förklaras ogild, derest giftomannen derâ kä13) rar, nìgon prescriptionstid for anstallande af klander icke
àr giffomannen förelaggđ, - sâ lärer Kämnersrätten benäget finna, att namnde invandning icke fortjenar det ringaste afreende.

Hvad dernăst angìr det emot herrar lojjinanterne Stackelberg och Ekeastjerna vackta àtalet, sà ar det upplyst och styrkt att jag alldeles icke lemnat nàgot samtycke for lysniog till agtenskap mellan löjtnaat Freidenfelt och min dotter, âfvensom att min dotter icke eller, under nâgon for evändning, kunnat före lysningens uttagande anses vara br löjtnant Frejdenfelts "/rololoade hustru", samt att sálunda hirr lojtnanternas härom underskrifna attestat är sanningsstridigt, sà och dả den omständigheten, att herrar löjtnanterne skulle af hr kyrkoberden Ekdabl till detta vittnesbürd blifvit föriedda, lika litet som bemälde herr kyrkoherdes forklarande det ban deraf icke varit vilseförd eller derpá grandat sin olaga àtgärd, att meddela lysning icke utgöra någon loglig ursăgt fôr ofvanbemâlde lagstridiga handling; sâ finnerjag mig befogad att yrka, sà vâl à herrar löjtnanterne Ekenstjerna och Stackelberg, bvilka afgifvit, som och i synnerbet à herr löjtnant Frejdenfelt hviltsen förorsakat och till sin fördel sökt begagua det sanniogslösa och sâlunda falska vittneshördet, allt det ansvar, som med lag och sakens beskaffenhet är öfverensstaimmande.

Enar de skâl, som göra agteuskapet ogildt, äfven utöfva samma verkan á lysningen, sà torde dessa bêda frágor lattast kunna i ett sammanhang behandlas, ehurn den sistnämıda först, i grund af Rädhusrattens âterforvisningsutsiog, pu kommit under Kämners-rāttens pröfuing.

I dessa frägor behöfver jag icke eller för aïrvarande iakttaga serdeles vidyftighet. Uti mina till Stockholms Slads Konsistorium afgifna páminuelser, emot den förklaring herr kyrkoherden Ekdahl afgifvit à min till bemäldo Konsistoriom allatne anklagelse-skrift, har jog redan vederlaggt de förhällanden, som herr Kyrkoherden till sitt försvar andragit, och som dessa äro hufvadsakligen desamma, som vid Kämners-râtten blifvit anforde, till förment stöd för den olaga lysningen och vigseln, sã torde det ock göra tillfyllest, att jag bärmedelst i ödmjukhet bifogar, samma pàminueiseskrift, Litt. C, serdeles, som herr kyrkoherdens ofvannämode förklaring, äfvensom sjelfva
anklagelseskriften, redan förut blifvit till Kämners-rätten inlemnade, och det egentligen varit herr kyrkoherden, som äfven inför Kämners-rätten producerat de bevis, hvarigenom han förmenar den olagliga vigseln böra blifva gällande; samt jog derjemte likaledes âberopar allt hvad deruti blifvit aufört och bevist, sàsom vore det uti detta mitt slutpåstâende intaget och såsom utgörande en fullstänđig vederläggning, af hvad à kontrasidan blifvit i detta măl till förment förringaide af mitt käromàl framstäldt.

Ilvad jag likväl härvid torde böra eriora är följande:
Krono-oppbörds-sommissarien Tollstens ati mine pảminnelser under Litt. H. abberopade embetsbetyg foljer bär hos ander Litt. $D$.

Det under Litt. B. áberopade stämningsmemorial igenfiones uti Kämnersrättens protokoll för den 14 sistl. Mars.

Det under Litt. C. àberopade bevis fôr ìdagaläggande det stämniag om lysningens ogillande blifvit i rätter tid uttagen, igenfinnes uti Krämnersrättens protokoll för den 17 sistlidne Januari.

Bilagan Litt. D. bifogas härhos onder Litt. E.
Den i min pàminuelse-skrift under Litt. E. ảheropade bandling utgōres af Justitiekollegii och Förmyndarelsammarens protokoll for den 21 Oktober 1897 intaget ati Kämnersrättens protokoll för den 11 sistlidne Februsri, och som det traosumt af samma Jastitie-kollegii protokoll för den 20 Maj 1847, som â kontraparternes sida blifvit den 14 sistlidne Mars till Kämnersratten inlemnat, icke tillika innefattar kollegii utslag i ämeet, men detta utslag jikväl bër, för sakens bedömande vid Kamnarsrätten sà mycket heldre komma till dess kâunedom, som deraf ishemtos haru föga vigt Justitie-kollegium fastot vid det đả aamălda förhăllandet, eller att löjtnant Freidenfelt "lägrat min dotter och sedermera lâtit intaga henne i hyrkan sàsom sin ahta hustru," så fâr jag hărmedelst under Litt. F. bifoga en fallstaiadig afskrift af sacmma protokoll.

Utaf hvad nu blifvit anfördt och Kämnersrâttens protokoller jemte iagifue handlingar atvisa, är sàluoda fallstảndigt utredt:

1:0 Att nảgon inför lag gällande trolofning emellan Fjinnant Ereidenfelt och min dotter alldeles icke egt rum.

2:0 Att jag hvarken till någon förlofning, änno mindra till nảgon lysning eller vigsel, lemnat mitt bifall.

3:0 Att herr lojitaant Freidenfeit gjort sig saker till den förbrytelse 2 kap. 10 S .giftermålsbalken omnämner.

4:0 Alt den rättegàng töjtnant Freidenfelt mot mig asstăllt om tillàtelse till äkfenskap med min dotter, icke var dả den olaga vigseln den 16 sistidne Januari verkställdes, och icke änna i denna stund är slutligen afgjord, utan för närvarande betor på Kongl. Svea Hofrätts pröfning; och

5:0 att hr löjtuant Freidenfelt icke, pá sätt lagen uti 7 kap. 1 § Giftermâlsbalken stadgar, äfven för det icke nu inträffade fall, att min dotter varit med br $10 \mathrm{j} t-$ nanten lagligen fast, tillsagt mig sex vecker förnt, innan han vid pastors-embelet begärde lysning, afvensom att hat icke, i händelse af min vägraa, derom litat Kongl. befallningshafvaude till.

Enär na lagen nttryckligen bestämmer, att sả val fôr trotofning som äktenakap ovilkorligen fordras rätler giftomans samtycke, eller, derest sâdant vägras, domarens eller Konungens befallningshafvandes besiat deröfver, och äfven i de fall 2 kap. 10 §. och 3 kap. Giftermảlsbalken omămna, giftermàl emellas personer, som hvaranuan häfdat, icke fär ske, utan att fader och moder dertill gifvit sitt samtycke. Sá och dà sảledes den vigsel, som den 16 sistlidne Januari blifvit atan ett sâdant samtycke förrättad, emellan hr lojitnant Freidenfelt ooh min dotter, skedt mellan personer, som dâ ej egde râtt att ilstenskap mied hvarandra bygga, sả yrkar jag ock i stōd af bestämda föreskrifter uti $2 \mathrm{ksp}, 12 \mathrm{\$}$. Giffermalt balken, det den sālunda olagligen tillkomna vigseln, äfvensom den föregaiende lysningen till äkteoskap, mâ förklaras ogild, och utan all kraft och verkan - samt att, enăr vàra lagar ické erkänna nảgot äktenskap etan föregàngen loglig vigsel, den förening, som förenämnde personer förmenat derigenom sig evellan ega rum, má likaledes fór ogild fôrklaras, samt de âläggas att genast frão hvarandra afflyttr, och hvar för sig algifva de böter 12 kap. $3 \mathrm{\$}$. ofvanberörde balk bestammer. Hvarförutan jing yrkar, det 1 fjtnant Freidenfelt, som sáluoda genom en 「aljd af lagstr:điga bandlingar tillmarrat sig en olaga vigsel med in
dotter, mả âdömas det ansvar, som med lag och sakens beskaffenbet skall vara ôfverensstämmande.

I afseende pâ det skadestànd jag uti min stämningsansökan förbebâllit mig, och bvarander äfven inbegripes ersittaing for allt hvad br lojtoanten kunnat till foljd af den olaga vigueln tillnarra sig, sà förekommer foljande:

1:o Enligt hvad Kongl. Ơfverstâthăllare-embetets kanslis protokoll af den 9 sistlidoe Januari utvisar, bar herr löjtnanten förmàts min dotter att jemte sig àt kommissionären Eklaud ôfverlâta den henne genom Justitie-kollegii och Furmyndarekammarens besiat den 28 Oktober 1847 tillagda rätt, att i afräkning à bennes mōderoearf utbekomma 333 R:de 16 sk. banko, och hiar, sedan jag för follfoljderne af erlagdt cad mot Rádhusrattens i samma mảt den 1 sistlidue Maj meddelte utslag, har Jastitie-kollegium deponerat detta belopp, Kongl. Öfverstâthállareembetets kansli genom förstnämode dag fattadt heslut, bvilket likväl efter af mig anforto besvär, numera beror pã Kongl. Hofraittens pröfning, forklarat Ekluad berättigad, att dessa medel emot stalld borgen lyfta, hvilka alltsà här utfores med

2:0 Euligt skeldsedel af den 5 sistliane Februari har herr töjtoant Freidenfelt tillika roed min föreaämnda dotter forbundit sig, att till förre stadskassören P. J. Almqvist oller ordres betala en sammn af 1200 ridr banko med 6 proc. ränta, som bvarje halft àr skulle erlaggas, och bar, till sâkerhet fôr denva summa, inteckningsrātt blifvit fordriogsegarea medgifven uti den min dotter i mōdernearf tillfallna en tiondedel uti àtskilliga fastigheter. Deona inteckningsrätt har vat sedermera genom Stockbolms Rảdhasrätts den den \& sistlidne Mars och Kongl. Hofrättens den 2 pảföljde Maj meddelte atsiag, blifvit för närvaraede afslagen, pà dea grund att jag genom laga staimning hos Stockholms Kāmnerarätt gjort talan aahäsgig om ogil-

Transport 333: 16. lande och upphäfvande af den olaga vigseln, samt vid sadant förbàllande och innan den af mig förde talan blifvit genem sintlighdom pröfvad och afgjord, Kongl. Hofrätton, lika med Ràdbusrätten, ansett löjinant Fieidenfelts mâtsmansskap för min dotter icke vara sá ostridigt, att en af dem, sásom akta makar gemensant utgifven förbindelse, medfarde gâllande kraft. Emellertid och dã äunu ej samma förbiadelse blifvit af br tojtanant Freidenfelt, som valuta derför upphuret, infriad, utföres äfven beloppet deraf med


3:0 Har hr löjinanten, genom Stockbolms Ràdbusrätts, medelst en obetydlig pluralitet tillvägabragte utslag af den 14 sistlidne Juni, blifvit berättigad, att mot hans och min dotters gemensamma quitio, utbehomma de, for $\min$ dotters rabaning uti Justitie-koilegiom innestâende arfsmedel, bestâende ati en med laga inteckning försedd skuldsedel à 2165 r:dr 37 sk .3 rist. banko, och ehuru jog, eemot nämde utslag, erlagt vad, och salunda har all anledning att emotse Kongl. Hofrấttens upphäfvaude of samma heslat, sásora rakt stridande emot den princip Kongl. Hofrätten ati ofvan aberopade utsing of den 2 sistl. Maj, såsom den saana och ratta antagit. Sả och dả hr löjtnanten emót borgen af br polismāstaren Bergman och br majoren Bergoèbr, redan fràn Justitie-kollegium och Förmyndare-bammaren utbekommit förepäminde inteckniug, atföres ofvanberôrde belopp med

$$
2165: 37.3 .
$$

ocb 4:0 på sält Üfverslâtbâllare-embetets kanslis protokoll för d. 18 sistl. April och d. 5 sistl. Juni másad opplyser, har br lójtnanten, fillika med min dotter, under d. 13 April detta ár ut-

färdat
fardat en till br ombudsmannen Malbias Lundgren ställd förbindelse, byarufi de icke allenast erkànna sig of bemäldte Luodgren hafwa bekommit kontant 4500 r:dr banko, utan ock till godtgörelse för nàmnde somma, à honom öfverlâtit den rätt, de föraena min dotter efter upprättad arffförening ega att sâsom köpeskilling för de fastighets-andelar henne i arf tillfallit, utbekomma berörde belopp; i grund af bvilken ôfverlâtelse Kongl. Öfverstảthảllare-embetets kansli, och genom den 6 sistlidne Juni utgifvet beslut, alagt mig att till ombodsmaunen Landgren utgifva. de sảlunda af honom förstrāckte 4500 r :dr baoko, jemte 5 proc. àrlig rảata derá, frản den 14 sistlidne April till dess penningar folja; äfvensom att med 8 r:dr 32 sk, banko Lundgrens lagsökningskostzader ersatta.

Eharu jag emot detta nära nog till det otroliga gränsande beslut hos Kongl. Hofrätten inom râtter tid anfört besvär och sảledes med visshet bör kunna emotse Kong1. Hofrättens ogillande och upphăfvande af detsamma, likväl och dả ì alla fall förbindelsen qvarstàr sâsom ett gravamen for min dotter, kan jag icke underlăta att till ersāttning utföra denna post med jemte den âlagde kostnads-ersättningen 8: 32. Summa b:ko r:dr 8207: 37. 3 .
Dá emellertid hela min dotters möderearf så i lōst som fast, enligt den uppraittade arfsforeningen, äfven i lyckligaste fall icke kan uppgả till mera ân 6666 r:dr 32 sk. banko, har hr lojtnanten under den karta tid af 5 mànader, som förflatit ifrản den olaga vigselns tillisomst, sả hetydigt skuldsatt $\min$ dotter, att för galdandet af endast de 4 här ofvan upptagne skuldposter, icke allenast hela henues mödernearf skulle átgả, utan ock han derutōfver häfta uti den för henne, sảsom derefter alldeles medellös,
icke obelydiga skold of minst $\mathbf{1 5 4 . 1}$ r:dr $\mathbf{5}$ sk. 3 r:st. banko, oberäknadt alla de öfrige skuldförbindelser, bvartill hvartitl hon lâtit forleda sig att teckna ansvarighet, och som alll detta är en följd af den olaga vigseln och de densamma törberedande àtgärder af falsk förlofning och falskt vittnesbôrd m. m., sả yrkar jag ock atl sà väl hr löjlant Freidenfelt, som ock de honom taarvid bitrïdande brr löjtaaterne Liljensparre, Stackelberg och Ekenstjerna, br krigsrảde! Dahlfelt, hr baron Löwen och hr regemeatspastorn Dablfelt, mả ảlăggas, en för alla och alla fơr en, bvilkendera bäst gälda gitter, ersätta allt hvad min dotter i grand af sioa, tillsammans med, eller i och för löjtnant Freidenfelt utgifne skuldföbindelser kan komma att utbetala, så i kapital som intressen, äfvensom allt hvad sôlunda af hennes mödernearf och öfrige tillgảngar redan blifvit och àn ytterligare kan biifva disponeradt. Hvarförutan jag yrbar att bemälde herrar mè med enabanda ansvarighet äläggas ersätta mig alla de omkostnader, tidspillan och besvär, jag, till följd af de olaga âtgärderne och deraf hàrflutoa mànga râttegàngar, redan mảst och än ytterligare kan komma alt vidkänuas, och hvarả jag förbebảller mig att framdeles fả afgifva specifik räkning.

Stockholm den 4 Juli 1848

## Sven Bergqvist,

 Trädgårdsmästare. ${ }^{n-}$2:0 Sex härvid fogade bilagor af foljande lydelse:
A) Afskrift af Afskrift. Ing. den 1 Mars $18 \% 8$.

Till Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hofralll!
1848 den 15 Mars. N:de Hir J. B., J. U. S:, C. C. Q., W. W., L. A. F., V. C., förekallades L'Orange och forstândigades ut in prot. med protokoliets:

Karl Barthelsson.

## 543. B. D.

I ödmjukhet bifogade beslat, meddeladt af Stockholms Kämnersrātts 3:dje afdelning, den 15 sistlidne Februari uti ett till nämnde ràtt instămdt brottmâl, emellan andertecknad, à ena, samt.hr lôjtnaaten Fredrik Freidenfelty, har
k yrkokerden Nils Johan Ekdabl jemte herrar löjtnanterne Carl L. Ekenstjerna ocb Hjalmar Stackelberg, med flera, à andra sidarı, angăende ologa vigsel m. m., fär jag härmedelst i ödmjukhet öfverklaga, med anhảllan det samma beslat má i de delar derat, som möjligen kunde lägga hinder i vảgen för en laglig undersolsning och pröfning af de ansvars- och ersalttnings-pāstärnden m. m. jag uti min stämnings-ansökan framstaldd eller i ett eller abnat afseende kan bafva mig emotgâtt af Koiz 1 Hufvudratten orillas och ändras, med satt, med lag och laga rattegaugs-ordning kan vara öfverensstämmande, men som jag ânau icke othekommit Kämnersrattens nog vidlyftiga protokoller i màlet, sầ anhàller jag att en annan dag fà dermed till Kongl. Hofratten inkomma, afvensom alt framdeles fà närmare utveckla skälen fôr den nu af mît anföda klagan. Stockhelm den 1 Mars 1848.
S. bergqvist, genom C. A. L'Orange, enl. bifogad fallmakt.

## Afskrift af afskrift.

Fullmalst in blanco för br auditör C. A. L'Orange eller den bau i sitt ställe törordaar. Stockholm den 1 Mars 1848.

Scen Dergqvist,
Trädigòrdsmästare. (Sigill).

## Afskrift af afskrift, ingifven den 22 Mars 1848.

## Till Fongl. Maj:ts och Rilats Soea Hofrallt

1545 den 10 April föredrogs och resolverades, att detta kommuniceras löjtnanten Fredrik Dasiel Freidenfelt, Märia Ctarlotta Berg qivist, kyrkoherdea Nils Jobau Ekdabl, saint lojtnanterne Carl Ekenstjerna och Hjalmar Stackelberg, sig hàröfver att forklara inom alta dagar efer häraf erhàlien del, vid Tio daler silfvermynts vite for bvardera, alliggande laganden, vid enahanda vite att skypdsamligen dessa bendingar ottaga, dem vederparterne tillstalla och bevis derom till Kongl. Hofrätten ingifva.

Effer befalloing

E. G. Bjözkaan.

## 402. B. D.

Hed àberopande af mina den 1 i denna månad hos Hofratten anförda besvär öfver Stockholms Kämnersrätts den 15 föregảende Febraari meddelta utsleg, bvarigenom de âtal jag inför samma Kämnersrätt anstalldt emot löjtnanten Fredrik Freidenfelt, min dotter Maria Cbarlotta, kyrkoherden Ekdahl och löjtaanterne Carl L. Eitenstjerva och Hjalmar Stackelberg blifvit till en del förklarade, böra i tvisteväg bebandlas, äfvensom Kämners-rätten förklarat sig obebörig domstol att frâgan emot herr kyrkoberden Ekdahl upptaga, fär jag no, till àtlydoad of Kongl. Hofrättens föreskrift, i ödmjusbet aflemna del af Kämnersrättens protocoller, som föregảtt det öfverklagade beslutet samt derjemte sàsom tillägg till hvad jag fôrat i besvärea anfört, i ödmjukhet nämna, att dả alla de olagligheter som föranledt till den lagstriga vigseln och deribland äfven det sanningslösa vittnesbördet af herrar Ekenstjerna och Stackelberg blifvit till Kämners-rätten il brottmâlsvag instämda och âfvensâ äro af den beskaffenhet att brottsiiga afvikelsen frâo lagens föreskrift, derföre ligga till grund samt derjemte mitt yrkande, det de tillalade bora en för alla och alla fôr en, bvikendera bäst gälda gitter ersätta omkostuad, skada orh lidande som derigenom redan blifvit och an ytterligare kunna blifva förorsakade, svärligen lärer buona à kontraparterna serskildt fordelas, pller derest frägorne skolle frân bvarandra skiljas, rätteligen bedömas, sà anhâller jag ock det Kongl. Hof-rätten, med ogillande af det êfverllagade beslutet, benäget täcktes förklara att alla de ämnen, som uti den af mig ntverkade stämning innehâlles, má af Kamners-rătten i ott sammanhang och derjemte i- brottmâlsvàg behandias. Stockkolm den 22 Mars 1848. S. Bergquist, genom C. A. L'Orange enligt förut iulemnad follinagt.

All förestảeode afskrifter äro lika lydande med originalerne intyga P. U. Wallberg, handlande. Petter J. Nyströmi.

Förestảende afskrift bafva nudertecknade denna dagen i egna hăuder tilistallt herr kyrsoberden Nils Johan Ekdabl och herr löjtnanten Carl Ekenstjerna, bvar sin bevittnad afskrift och herr löjtnaaten Daniel Frejdenfelt och hans
hustra Maria Charlotta Freidenfelt född Bergqvist Kongl. Hof-rättens origioal, med dertill hôrande bandliogar, den 22 April 1848.

Likaledes bafva vi denna i egna bänder tillstailt herr löjtnanten Hjalmar. Stackelberg en bevittnad afskrift härafis som härmed belygas. Stockholm den 25 April 1848.
C. M. Sjogren.
E. Ps. Fredtund.

Lika lydonde med originalet intyga.
Carl Em. Qvedlinburg. Joh. Ls. Waldegren.
b) Uti bestyrkt afskrift ett utdrag af Justitie-kollegii och förmyndareksmmarens här i staden protokoll, för den 13 Janarri 1847 , hvilket fiones intaget i Kảmnersrättens protokoll uti förevarande màl for den 13 sistidne. Juni.

## c) Till Stockholms Stads högvördige Konsistorium I

Den förklaring herr kyrkoherden Ekdabl den 14 sistlidne Fehruari till Konsistoriom afgifvit i anledaing af: mina mot bemâldte herr kyrkoherde framstallda yrkanden, om ansvar för olaga vigsel $\mathrm{m} . \mathrm{m}$, rättfärdigar tillfyllest den formodan jag uti 6:te punkten af min anklagelse-skrift ultryckt, eller att hr kyrkoherden icke underiätit affordra sin skyddsling töjtnant Freidenfelt alla möjliga bevis, för tillskapandet af en skenbar betäckning pả den förestảende reträlten, ty en mera planmessig serie af laglösa ätgärder. än den som genom de af hr kyrkoherden nu prodacerade dokumenter framkommit i đagsljuset, och sålanda nu först blifvit för mig kända, torde man knappast kunna föreställa sig; - förgäfves lärer likvāl hr kyrkoherdens hopp sä̈a, alt deraf tillvinna sig nàgon ursäkt för det laglösa hsadlingssättet, enär högvördige Konsistorium icke mer än nảgon, aunan rältskaffeos domstol, lârer underlâta att härvid ställa sig till efterrattelse lagens föreskrift uti 24 kap . 3 § Rättegảngs-balkea ssmt upplysniug icke eller skall saknas om vanskligheten af den grund, hvarpà hr kyrkoherdea hyggt sitt skefva och tillsonstiade forsvar. Herr syckaheden har, nemligen 1:0 fill sitt forsvar emot mia is
första anmärkningspuekten framställda angifvelse, deromi att áfalade lysningen blifvit verkstalld i Adolf Fredriks församling, eburu Kovgl. förordningen den 21 November 1794 förbjuder prest vid "embetets forlust" att till äktenskap lysa uti annan församling än den, hvarest bruden sitt rätta bo eller hemvist bafver, àberopat ett af mantalskommissarien Gustafsson den 31 Januari d. ả. utfärdadt intyg, det hr löjtnant Freidenfelt och "dess hustru" Maria Charlotta, född Bergquist, skulle, fôr innevarande âr 1848, vara mantalsskrifoa inom Adolf Fredriks församling.

Skefheten af detta försvar torde likval icke undfalla hägvördige Konsistorii uppmärksambet, äfven om jag underlät att pápeka den; det är nemligen med herr kyrkoberdens lysnings-attest styrkt, att det icke var ar 1848, utan den 24 December 1847, som lysningen utfärdades, och deraf följer, att det àberopade beviset, sảsom först emaneral den 31 Javuari páföljande àr, ieke hande vid Jysningstillfället för hr kyrkoherden vara kändt, lika litet som hr löjtnant Freidenfelts àtgärd, att efter eget behag àr 1848 skattskrifva sig med hustru, i hvilken församling som heist, kan rättfärdiga hr kyrkoherdens tetsteg. Enár sâledes hr kyrkoherden icke i ringaste mätto styrkt det min dotter, dả lysning utfárdades, eller âr 1847; var man-tals- och skattskrifven inom herr kyrkoherdens församling, samt hr kyrkoherden icke eller rimligen lärer vilja påstâ det han brakar utfárda lysning för redan förut gifta personer, och alltsả ănnu mindre, det min dotter redan före lysningen var den löjtnant Freidenfelts hustru, som han âr 1848 lätit i berörde församling mantalsskrifva, sả och dä jag derjemte nu, med i ödmjukhet bifogade kronouppbördskommissarien Tollstens embetsbetyg (Litt. A.), lagligen styrker att min dotter Maria Charlotta är för är 1847 eller för det âr, dả lysningen emanerade, mantalsoch skattskrifven hos mig, uli qvarteret Pelarbacken större, huset n:o 1 vid Göthgatan inom Sit Catharina församling, sả lärer hr kyrkoherdens i denna punkt àtalade förseelse vara sả fullstàndigt konstituerad, att han icke laglagligen kan undgả det derfōre uti ofvan àberopade Kongl. forordoingen stadgade ansvar.

Till svar-à abklagelsen i 2:dra pankter förklarar-herrs
lyyrkoherden sig icke rätt fatta syftningen och meningen af dess innebâll. Detta àr likväl osannolikt; men deremot báller jag för ganska troligt, att hr kyrkoberden icke saknar förmàga utan endast vilja, att förstá tydliga och bestämda lagbud, ty det i namnde punkt eller det i. 7 kap. 1 §. Giftermâls-balken àberopade, innefattar ingen tvetydighet, ufan tvârtom en klar för bvarje sundt förnuft ganska begriplig foreskrif!, att afven $\mathbf{i}$ den nu inträflande händelse, eller att "quinnan ar tayligen fast," sà skall i alla fall bennes fastman, dâ han âstundar lysning, säga giftoman derom till sex vechor förut, - ăfveosom i den händelse giftomannen utan laga orsak vägras, dà lita Konungens befallningshafvande till. Detta lagbud tillintetgör alltsá br kyrkoherdens arsägter, de má hemtas fràn den falska förlofningen, fràn min dotters bāfdande, eller fràn bvilken annan som belst af de planmessigt tillställda Iaglösheter, som för skyddandet af br kyrkoherdens laglösa handlingssâtt blifvit tillskapade. Det âdagalagger ock att hr kyrkoherden utan samtycke af mig, såsom fader och giftoman, icke egt någon rätt att atfärda lysning, sá vida icke Freidenfelt kannat, mot hvad nu var för honom omöjligt, med Konungens befallningsbafvandes eller domstols laga kraftvonna beslut styrka, det uteblifvandet af ett sàdant samtycke icke bindrade det tilltänkta äktenskapet. Haru ofórsvarligt blir icke dà, i bredd med detta. logbud, herr kyrkoherdens forfarande, att icke allenast belt och bàllet förbise en sả bestämd föreskrift, atan till och med i rak strid mot densamma utfârda lysning, oaktadt hr kyrkoherden sjelf erkänt, det Rảdhusrättens dom, nti mâlet mellan löjtnant Freidenfelt och mig, blef, dả lysningen begärdes, till herr kyrkoherden afleunnad, och bsn sàlanda obestridligeo bade tillförlitlig kunskap derom, att jag enstàmmigt vagrat mitt bifall bâde till förlofning och âktenskap samt att den deromii uppstảdda tvist, sàsom da ännu icke genom laga kraftvonnet besiat afgjord, än vidare berodde pả högre domstols pröfning, och alitsỉ under ingen förevandaing fick af herr kyrkoberden bedömas, ännu mindre tillintetgöras, genom ett i alla afseenden straffbart malktspràk, attryckligen forbjuder ingrepp nti "def som domare-embetet ensamt tilihörer."

Năgot större och mera uppenbart missbruk af em-betsmanna-myndighet hor man val kriappast bêrt omtalas, ànou mindre bunnat föreställa sig. När derfare rylktet formaildte, det hr kyrkoherden Ekdahi shulle hafva lofvat lojtaant Freidentelt, att i trots at badde kyrktig och verldslig lag sammanviga bonom med min dotter, ansâg jag detsamma icke annorlunda an som alla de öfriza sanningslösa och skandalösa rybten, herr löjtuant Freidenfelt och bans medtijelpare bàde förut och efterât utgifvit, hufvuisakligen för att dermed svärta mig och underhâlla en fôr hans financiella rakning sâ högt af behofvet pâkaliad anspelning om betydligheten af hans framdeles blifvande penninge-resurser.

3:0 Uti förklaringen emot 3:dje anklagelse-punkten synes br kyrkoherden bafva anstrangt hela sin förmâga för att vanställa sanningen, smäda och pádikta mig förseelser och karahters-lyten, samt deremot framstalla och förhöja dess eqen tjenstemannabana sásom nâgonting non plus ultra af ratiskaffeushet och ädla samt för hr kyrkoherdens samvete och mensklighelens sak beromvarda strider och bandingar.

Sälonda tilldelar herr kyrkoherden mig den smärffullt sấrande benämningen af "hârd och hjerllos far," m.m. bvaremot br kyrkoberden forkunnar, del ban, obekym'ad om taiet ocb ladlet, oaffattigt arbetat för hvad han sjelf ansett vara oyttigt och sedligt, och manligen stridt derföre, äfven dả ban haft att bekämpa förmenta sympatier pà "samhailtets höjder," obekymrad om det upptagits väl eller icke, men belklagar derjemte att det bästa ban uträttat, hvaribland lan troligen ràbor de nu âtalade förseelserna, vadigtvis blifvit föremál för klandersjuka ocb misstydning, och bar af sammanfattningen $i$ det hela herr kyrkoherden formerat ett käosloömt och af ordsvall öfverflödande föredrag, som icke otydigt röjer ett bemödande, att framEalla bifall ocb beundran, anstränga och skaka hjertats innersta fibrer, samt om möjligt beveka och oppröra! men hvem? - derom Jemaar hr kyrkoherden oss i okannighet, ty icke kan det vara den, som han sjelf sâ skonslöst behagar beskylla för härd och hjertlös far, och icke heller kan det vara högvördige hrr consistoriales, hvilka
säkert redan förut tillräckligt känna hr kyrkoherdens biografi, âfvensom rätta halten af dylika bevekelsemedal? Det skulle sâledes egentligen vara pá publiken, som herr kyrkoherden bärmed, likasom med sina orationer inför Kämnersràtten, söker inverka, men som Konsistorii dörrar icke, sâsom Kämnersrättens, hâllas öppna för bvem som helst, sà vore det blott genom tidningarne denna hr kyrkoherdens vältalighet kan komma till allmänhetens kunskap, och dả kunde âter inträffa, att en på samma vàg frambragd rederlăggning, kunde belt och bàllet tillintetgöra, eller till och med tillbakavända på herr kyrkoherden sjelf effekten deraf.

Emellertid och dâ fôrsvaret i denna punlit redan âr vid de föregàende bufvudsakligen vederlaggdt, behöfver jag icke heller härmed serdeles upptaga högvèrdige konsistorii dyrbara tid, utan vill endast i korthet upplysa om det ringa värde de af herr kyrboberden i detta försver áberopade bevisen i sjelfva verket förtjena.

Dessa bestả nemligen, sâ vidt de röra min dotter, uti första rummet af en sẩ kallad förlofoings-attest ntgifven den 15 October $18 \% 6$ af herr löjtanaten Henrik Liljensparre, herr regements-pastor Cari Ludvig Dablfeldt, herr Krigs-rảdet C. G. Dahlfelt och herr Baron Otto Löven, derom, att de, pä anmodan af herr löjtnant Freidenfelt sammanträffat, med den sistnämnde och min dotter Maria Charlotta Bergqvist, samt att, efter det min dotter med ja besvarat herr krigs rádet Dahlfeldts fràga, huruvida hon frivilligt lofvat herr Frejdenfelt ägtenskap, ringar blifvit eniellan berr löjtuanten och min dotter vexlade, och sảlunda on dem emellan träffad sà kallad fôrlofning beseglad, och finnes à samma attest antecknadt det en afskrift deraf skulle blifvit den 11 December s. à. till pastors-embelet i Gatharina aflemnad, äfsensom derâ blifvit anskaffadt, likväl ej förr än effer lysningen eller den 14 sistlidne Jannari, ett frân Vidbo prestgàrd dateradt intyg af herr vice pastor Utterström, det ban skalle uti December mảnad samma âr underrättat mig om innehället af samma vittnesaltest.

Ogiltigheten af en sả beskaffad atan giftomans samtyeke tillställd förlofning, ligger $\mathbf{i}$ öppen dag, och jag har dessutom tilliā̄clight ìdrgnlagt den ati bifogade stām--
niagsmemorial Litt B. hvilket jag pà herr kyrkoherdens. uppmaning afgifvit och hvará jag härmedelst i ödmjakhet mig àberopar, och den omständigheten, att en afskrift af attesten blifvit ingifven till pastors-embetet i Catharina, är af lika litet inflytande, som den, om herr v. pastor Utterstrōm skulle än bafva omtalt för mig detta fôrhâllande, hvilket jag likväl icke kan pảminna mig och sảledes icke eller medgifva. Den bevisaing âter herr kykoberden derutaf velat draga, eller att jog skolle, gevom underiattenhet att klandra en sâdan olaglig förlofning, hafva medgifvet den, är emellertid alldeles falsk och fôrauftsvidrig, enär lagen väl utsätter uti 3 kapitlet 1: §. Giftermâlsbalken, att en i annan form äo nämnde lagrum bestämmer âstadkommen fästning är ogild, dà giftoman derâ kärar, men deremot icke nảgot lagrum finoes, som utsätter någon preskriptionstid för klanders anställande, äunu mindre nâgon skyldighet för giftomannen att klandra en sâtan fästoing som uti 3 S . af samma kapitel ounämees, eller dà nàgon annan än giftomanen fäster, bvilket ăter uu varil handelsen. Enär jag alltsà torde härigenom hafva fullkomligen skingrat br kyrkoherdens härutinnan tillkännagifee, för att begagna dess egoa ord, - "sjelffövittetse, beltaglig eller lastoärd i samma mohn den ej ar tillyanglig fôr ôfoertygande skäl," sả torde äfven i och med detsamma, stăllet for hr kyrkoherdens förmenande, att min dotters häfdande skulle atgöra ett ägtenskap, som han var lagligen forpligtad att med vigsel fallborda, vara fullstäudigt undanröjdt, helst dả nu mera är upplyst och vid lysningens utfärdande af hr kyrkoherden nogsamt var kändt det nàgon laglig trolofning icke egt ram, och att, âfven, om en sàdan fuenits, hr kyrkoherden icke egde, enligt bvad här ofvan $\mathbf{i}$ 2;dra punkten är utredt, nảgon râtt änna mindre nàgon. skyldighet, att utfärda lysningen, innan jag sex veckor förat blifvit derom tillsagd, och i häudelse af min vägrau ej förr ân Konungens hefalloiogshafraades beslut i frâgan blifvit meddelad, och vàgar jag derför, i motsats af hvad hr kyikoberden yitrat, bysa den öfvertygelse det icke nảgon prestrman, inom vàrt fäderaesland fianes nog enfalldig ellar nos pligforgäten, för att i sådant salkens skick ickeTugra den, af hr lyrdoherden ensamt beviljade lysningen.

Det andra af hr kyrkoherden, sà hufvudsakligt anseddo stōdet fôr lians àtgärd, eller det bevis som pastors-embetet i Catbarina den 22 April 1847 ntfärdadt à ännu mera bräckligt àn det foregàende, ty detta bevis innebàller alldeles icke, aft min dotter war lagligen trolofvad med hr löjtanat Freidenfelt, utan endast, att enligt ofvanoämode vittnesattest af hrr Liljensparre m. fl. en trolofning skulle egt ram, hvarförutan, och som det vill synas $i$ afoigt alt undanrōdja all anledoing till misstag härutinnan, det i nàmade betyg blifvit uttryckligen tillkannagifvit, det tvist uppstàtt rōraade deras (mio dotters eeh löjtnant Freidenfelts) fullbordan af agtenskap mellan sistbemaide br lojtnant freidenfelt och bennes fader, Tradgàrdsmästare-àldermannen Bergequist," samt att infor Pastors-embetet icke blifvit styrkt, det Kamnersrättens utslag i samma rättegàng vonnit laga kraft. Detta betyg horde således, lângt ifrán att förleda, tvărtom varna br kyrkoherden für vàdan utaf, aft medgifva nagon lysning förràn has om den tillkännagifna rätlegàngen erhàllit erforderlig kảnnedom, och mitt yrkande i denna punkt det hr kyrkoherden som sảluada vigt dem, bvilka enligt uttryckliga förbudet uti 2 kap. $10 \mathrm{\$}$. Giftermàls balken icke ega att agtenskap med bvarandra bygga, bör derföre lagligen ansvara, àfvensom vigselo för ogild forklaras, stâr alltsà äanu fast ocb ovederlagt.

4:0 Mr kyrkoherdens forsvar mot itade anklagelsepunkten är sà svagt, att det icke beböfver rederlaggas, men den bärutinnaa àtalade lagstridighet bar under rätlegảngen erhállit en āonu svårare beskaffenhet derigenom, att lirr Ekeustjerna orh Stackelberg, inför Kämnerstâtteb upplyst hyad to kyrkoherden Elsdaht icke elter direkte kunnat forneka, elter att dr, utå alt egen kāanedom om forlaállandet och sâledes endast i förlitande pà hr kyrkoherdens forsiakran det de dervid ingenting riskerade, tàtit offertala siz till det sanningstôsa vittuesbördet.

5:o. Pör den i 5ite punklen âtalade forseelse bar hr kyrkobioden icke eller föregifvit nagon giltig ursägt ty hr kyrkoherd as formenande, det jag skutle forverkat ly-ningsfó budet, derigeriom, att jag icke latit tillstalla hiunom den om yaningens ogiliande uttagna stämainger, ofvensom Kongl. Öfverstàthàilare-embetets kenslies god-
kânnande af borgen, är en ny fôrvillelse, som hr tyrkoberden lāter komma sig till last, enar ingen tog foreskrifver dessa handingars delgifvade at presten, bvilien det i alla fall icke, atan endast domstolen tillibor att profva, haravida logens füreskrift, dervid bhfvit iakttagen eller icke.

Emellertid fär jag, med i ödmjahbet bifogad banding Litt. C. styrka att den föreskrifna stàmaingen icke allenast blifvit inom ratter tid utverkad, utau ock af domstolen godkänd, samt med năriagde handing Litt. D. âdagaliggga, att den borgen, öfver bvars inlemnande till Kongl. Ofver-stàthàllare-embetets kansli jag redan den 3 sistlidne Janitari lemnade hr byrkoherden vederbörandes bevis, verkligen var af vederbàtiga män utgifven, eburu 7:de kap. 3 g . Gifter-mảls-balken icke en gìng foreskrifver nâgot sadant.

Hr kyrkoherdens framställoing āter, att de vid forbudstilffallet af mig medhafde, "2; oe mản" skulle vara jafvige, gränsar nära till barnslighet, enär i afscende bärả, ânno ej Bâgon tvist uppstātt och hädanefter icke sannolikt kan uppstâ, hvaruti deras hörande sâsom vittnen erfordras, och sâlunda nágon pröfning, burovida de dà kunna vara jafaktige eller icke, bvilken pröfoing nalurligivis tillsommer domstolen, men icke br fyrkoherden, awne icke tommit ork troligen icke eller koumer i fråga. I alla fall är hr kyrkoherdens, i denna punkt átalade förvillelse af mindre vigt for sjelfva saken, enär äfven utan detta förbud, br kyrkoherden varit oberattigad, att verkställa bảde lysning och vigsel. Den tjenar sâledes hofvudsakligen endast till ytterligare bevis pâ den, nästan otroliga grad af pligtförgatc nhet br kyrkoherden i denns affiar látit komma sig till I int.

6:0. Min i 6:te punkten framställda förmodan har enligt hvad jag redan fornt eribdrat follkomligen besannat sig, och som jag äfven hârofvan hegagnat och än ytterligare ernar hegagna mig of, witt i ssmmaj punkt zjorda förbehâil, sà torde i anledning hàraf àgon ytterligare utveckling af forhàllandet icke fôr det nârvarande erfordras.

Jug bôr likväl icke lemna oanmärkt den, emot refigionen och allmana sedligheten stridande afvikelse, 80 m hr kyrkoherden tillatit sigg dà ban med den förblomerate benämningen af cioill aytenskap gifver en sorts helgelse at
attryckligen förbjaden sammaolefnad emellan ogifta- personer af olika kön.

Att hr löjtant Freidenfelt och br kyrkoherdens vid Kämnersrälten begagnade rättegảngsbiträde, tillåtit sig en sidan afvikelse, bar jgg ausett vara conseqvent med deras öfrige läror, men att de skulle bemtat slöd derfóre fråa en ledamot af fädenneslandets presterskap, och att hr kyrkoherden Ekdahl skulle vara uppfionare till deana benamning, bar jag icke förrän nu kunuat föreställa mig. Emellertid máste jag finna orsaken till min dotters felsterg dels ati tillställaingen af den falska förlofningen och dels uti den tròst hr kyrkoherden sả egenkärt herömmer sig af att hafva temnat henne, och som synes egenttigeo hafva hestatt derati, att br kyrkoherden, genom sin instiktelse af: civilt ägtenskap narrat beune att tro, det hennes klandervärda umgängelse med löjtnant Ereidenfelt verkligen ntgjort ett ägtenskap; och till hvilken hög grad denna af hr kyrkoherden benne bibragte förvillelse iotagit hennes. sinne, visar i ödmjukhes bifogade landling Litt, E. hvaraf tillika upplyses det jag, icke såsom hr kyrkoherden söker insinera, underlátit att âterkalla min dotter fràn hr löjtnant Freidenfelt, ebora jag, i olikhet med br kyrkoherden, jcke ansett Kongl. poliskammaren vara den aulktoritet, hos bvilken en om sift larns heder angelägen fader bör i sàdant afseende sö̀ha handräckning.

Visserligen fórekommer ofta i romaner och affen ilefveruesbeskrifningar berätteise derom, att rika och mägtiga väilustingar hegagna lảgtänkta ooh sedeslösa varelser till verktyg for tillstatlningen af falsk och ogiltig törlofning eller vigsel, för att sảlunda förvilla och forföra do oskyldiga offren för deras spekalationer, men att hr löjtnant Freidenfelt skulle vid slutet som jag vill tro, af bans lànga, slippriga och sà oândligen mảnga gânger misslyckade vandring på den speckulativa kärlekens bana, kunna förmá personer af ett, i jemfôrelse med bonom vida öfverlăgset anseende, att dels lảta till medel för hans ānđamàl begagna sig, och dels nedlàta sig till hans föresprákare, äfvensom att pà sâtt hr kyrkoherden Ekdahl ou gjort. för hans ràkning vedervåga sitt eget embete, àr så för-: vảnade, att icke en gàng br. Iöjtanant Freidenfelts màngas
kreditorers derigenom saponerade intresse, kan antagas for alt utgöra enda bevekelsegranden.

Stockholm den ? Mars 1848.
Seen Eergquis/, Trädgàrdsuastare.
D) "Att Trädgärdsmästare-aildermannen Sven Bergquists dotler, Maria Cbarlotta, född àr 1623 dien 14 Maj , är för nästlidet âr 1847 mantals- och skattskrifven boa bemälde sin fader uti quarteret Pelarebacken större, haset N:o 4. inom S:t Catbarina församling, samt att do beone för samma âr pàförde lirono-utskylder, blifvit af ảldermannen Bergqvist inbetalde, intygas pâ begäran, enligt taxerings-lä̀gden. Stockholm af Catharina forsamliags kroaouppbördsKontor den 4 Juli 1848 ,
M. Tallsten.

Kronouppbörds-kommissarie. ${ }^{\text {n. }}$

## B) Afskrift.

> Utdrag af Protokollet hâllit uti OfverstâhallareEmbetets Kansli den 10 Januari ar 1848.
S. D. Till Öfverståthàllare-embetets kansli hade-trảdgârdsmăstare-âldermannen S . Bergqyist lâtit den 3 i denna mânad ingifva en sâ lydande ansökniug. "Som förlidne gàrdag inom Adolf Fredriks kyrka lysning skett till äktenskap för min dotter Maria Charlotta Bergquist med löjtoanten Fredrik Freidenfelt, utan att jag såsom bennes. fader ach giftoman dertill lemnat samtycke, sà far jag hărmedelsé till Kongl. Öfverstảthâllare-embetels kaosli off verlemna borgen för den kostnad och skada, hvartill jag möjligen kunde blifva skyldig känd fôr installelsen af den sälanda utan rätter giftomass saratycko beviljando. Jysning. Stockhoim den 3 Januari $1 \$ 48$.

Sven- Bergqvist.
Trädgårdsmāstare (Sigill.):
hvarvid bifogats följande borgenskrift.
Pres. i Öfverstãthállare-embetels kansli den 3 Jab . 1848.

För den kostnad och skada, som àldermannen i trăd-gârdsmästare-embetet Sven Bergqvist kan blifva skyldig känd att gälda $i$ och för installelse af den lysning Pastorsembetet inom Adolf Fredriks församling här i staden, utan samtyeke af bemäldte àlderman làtit verkställa för dess dotter Maria Cbarlotta Bergquist till äktenskap med löjtmanten Fredrilk Freidenfelt, gả undertecknade, en för begge och begge för en, i laga borgen. Stockholm den 3 Januari 1848.

## J. E. Olaman,

Ilufvudman för tradgårdsmästaresocieteten.
C. Wassberg, Trädgàrdsmästare. (Sigill).
Att trädgädsmästarne brr Joban Eric Öbman och C. Wassberg crkānt ionehàllet af ofvanstảende borgen och derunder egenhāndigt teeknat sina namu, intyga, såsom vittnen, C. A. L'Orange, Anders Lundelius, Auditōr. Traktōr.

Vid upprop of detta ärende, som till i dag blifvit ntsatt, inställde sig för sôkanden, enligt fullmast, auditören L'Orange tillika med löftesmännen, direktören Öhman och trädgàrdsmāstaren Wassberg, àfvensom ferre kapitenen C. A. Silfverhjelm tiilstädeskom i egenskap at ombud fôr löjtnanten Freidenfelt, pá grand af fôretedd sà lydande fuilmakt: "Fullmakt för he kapten Carl Silfverhjelm att föra min talan och bevaka min röst vid inför Kongl. Öfver-stâthällare-embetet i Stockholm företagen prōfuing, enligt af den borgen, bvilken derstädes af trädgårdsmästaren Sven Bergqvist blifvit nedsatt sàsom prestandum för det lysnings- och äkenskaps-fôrbud bemälte trädgàrdsmãstare denna måned anmalt bos pastors-embetet i Adolf Fredriks församling i afseende à fullbordan af äbtenskap emellan undertecknad och ofvannamnde trädgảrdsmãstares dotter, erkānnande jag i alla delar hyad ombudet á mina vägnar gôr och lăter. Stockholm den 10 Jan. 1848.

Freirik Freidenfell. Lojinant, (Sigill).

Efter upplăsande häraf, oeb sedan dixelstören Ōbman samt trädgärdsmāstaren Wassberg erkānt deras borgen,
anmärkte kaptenen Silfverhjelnu, att löftesmännens vederbäftighet icke blifvit tillstyrkt af Radhusratten har i staden, samt anholl $i$ öfrigt om uppskof med detta äreade, pà det fojtzanten Freidenfelt mätte blifva personligen börd; hvilket âter i allo bestreds af auditōren L'Orange, som ansag nagron annan âtgard $\mathbf{i}$ detla mai, icke kuna af of-verstathallare-ombetets kancellie vidtagas, än att meddela bevis öfver ungifivandet af borgen, derom han ock a sin hufvudmans vagnar anbṑl, enar stamning till vederbörlig domstol redan vore à Freideufelt uttagen; och dà nagot vidare nu icke auföriles, foretog Öfverstatthätlare-embelets kancelli mâlet till afgörande och

## Resolverade:

Som Ölverstâthàllare-embetets . kancelli anser direktören Öman och trädgärdsmastarea Wissberg vederhaftige for tivad de genom itragavarande deras borgen sig atagit, fiuner Ofverstathàllare-embetets kancelli nagot easkildt bevis derom fràn Rädhusrättea icke erfordras; och som aki sak of denna beskaffeohet pâgon annosn atgärd, jemlikt stadgandet i 7 kap. 3 g . Giftermàls-baiken Konungens befallningshafvande icke tillkommer, âo att mottiga dea borgen, som bör ställas af dea, hvilkea vill jaf enot akteaskap göra, anser Öfverstâthảilare-enbetets kancellii kaptenen Silfiverhjelms begäran att löjtnanten Freidenfelt mátte varda i mảlet hörd, destomindre förtjena afseeude, som Silfverbjelm forretedt Freidenfelts follmagt att i detta mát föra denaes talan och bevaka hans rätt och Silfverbjeim sàledes varit obetaget att anföra bvad ban aktat vödigt, sommande den logifee borgensskriften att hos Oifverstat-bâllare-embetets kanceili forvaras, samt bevis öfver iniemnandet deraf, att genom utdrag af protokollet sökanden meddelas.

Hāremat anmälde kaptenen Silfverhjelm missnöje, och onderrättades, att âbidriag i berërde beslut, kan sökas bos Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hofrätt före klockan tolf â femtonde dagen härefter morgondagen oräknad. Aftradde Ut supra In fidem
Preitrik af Wannquist.

## Lika lydande med originalet intygar

Joh. Watdegren.

Carl Em. (vedtinburg."
Följande uti Kãmnersrättens protokoll för den 14 sistl. Mars till en del intagne u'drag af Justitie-sollegi proiokoll för den 20 Maj och 3 Jani 1847 , hvilket enligt karandens begäran skulle här $i \sin$ belhet intagas och lydde sảiuada.

## Afskrift.

Utdray of Protokollel, hallet hos Slockholms Stais Justilie-kotleqium och Formyndare-kammary foljande dayar àr 1847.

Den 20 Maj. S. D. Lajitnanten Fredrik Freidenfelt bade till kollegium ingifvit en ansölsaing af fuljande lydelse:

> "Till Stockholms Stads Justitie-Follegitum och Formyndare-hamnare!

Pá grand al i styrist afskrift närslutne attest, hvilken styrker att jag redan àr stadd i civilt ǎktenskap med hr àldermannen Bergqvists dotter Maria Charlotta, ocb da jog derigenom, sà vâl med afieende à min trolofvade hustru, som vảrt gemeasamma barn, eger en oeftergitlig pligt aft vària och tilise forvaltningen af bences ärfda egendom, orh i allo vara heunes mảlsman, fär jog vördsamt anhålla, icke allevast att vara förordnad som medformyodare for henne, utan ock att br äldermannen J. Gimberg ifràn det uppdrag ban hiltills i sådant afseende innehafl, varder befriad och entledigad; jag anser mig härtill desto krafligare oppmanad, som, utom de skal dem jag reJan derfór anfört, herr aldermannen Bergqvist är gammal och svag, ur stând att várda så vảl sin egen som sina barns vidlyftiga fasta egendom, hvilken ârligen gàtt och gàr fill sitt forfall, under det herr aldermannen till sina barns uppenbara skada och förfäng, och utan att br alderinasnes Ginberg som medfôrmyndare deruti sökt befrämja rättelse, i strid med lagens bestâmda tōreskrift âsidosait göra arfskifte emellan sig och sina barn, atas fortfarande men.
dem lefvat och än lefver i oskiftadt bo, Stockholm den 19 Maj 1847.

Fredr. Freiden/ell,
Förste löjtnant vid Kongl. Wermlands falljägare-regemente, kammarpage hos Kongl. Maj:t.
Uti förestående min trolofvade kära mans ansökoing föreasr jag mig till alla delar. Charlotta Bergqvist. (Sigill).
Vid denna ansökning var fogadt ett så lydande bevis: ${ }^{n}$ Att hr löjlnanten m.m. Fredr. Daniel Freidenfelt förlidne gârdag uppdrngit hr kyrkoherden N. J. Ekdahl att kyrktaga hans tsolotvade hustra Maria Charlotta Bergqvist, varder af oss undertecknade, vid förratltningen begge pá en gâng närvararde vittuen, betygadt, under edelig förpligtelse. Storlshoim den 14 Maj 1847.

Mar. Solberg, Ifalmar Slackelberg,
Grosshandlare. (Sigill).

Löjtnant vid Lifbev.-regementet. (Sigill).
Pa ? grund af ofvannämde br lojjtuant F. D. Freidenfelts anmodan har jag don 13 dennes såsom alkta hustru kyrkotagit Maria Charlotta Bergqvist, som härmed betygas. Stockholm den 15 Maj 1847. N. J. Elcdall, P. i Ad. Fr. (Sigill).

Lika lydande med föreviste osiginalet intygar

> Ex officio,
G. Djurberg,

Stadens aktuarie.
Dả detla mâl till handlăggning pãropades, inställde sig sökanden genom skriftligea befullmäktigade ombad, läjtuauten Carl Silfverhjelm, áfvensom Irärgârdsmästareaildermäunen Sven Bergqvist och Johan Pettor Gimberg, bvarvid och sedan ofvanherörde handlingar blifvit uppläste, Bergqvist, med bestridande af bifall till ansökningen förElarade att ehuru Stockholms Kämnersrätts tide afdelning medeist dom den 18 Awrusti 1845 anselt löjtnanten Freidenfelt berättigad, att, derest laga jäf ej skolle framdeles deremot yppas, ingà ătenskep med Maria Charlofta Berg-
qvist; likväl och som frâgan derom, hvilken vore på Stockbolms Radourratts proforng beroende, ānou icke vore genom laga kraftvanen dom sjutligen afpjord, ansäg Bergquist Freidenfelt iclae ega nàgon talan i afseende pà forvaltaingen af hennes mödernearf.

Gimberg formalde harefler alt han for sin del icke efterstrafvade att vaida bibehàllen vid sitt för nämnda Maria Ghaulotta Bergqvist ionehafda förmynderskap, dermed allenast besvar och obehag vore forenadt, utan gerna öskade blifva detsamma quitt, sả framt kollegium funne skäligt bifalla ifrägavarando aosökning; bvarefter och dả năgot vidare icke aftördes, parterne tillsades att kollegiam vilte Thorsdagen den 3 nästinstundonge Juni kl. 12 pà dagen affunaa sitt utslag i saken, ebvad de sig iafuano eller ej.

Sedan vederbörande afträdt, tog kollegium màlet i öfvervagande och foreaade sig om följande
Utslag:

Dá icke nàgon giltig orsak blifvit anförd, som kan föranteda dertill alt àldermannen Gimberg bor skiljas frän sin hitaills innebafde befattning, att jernte àdermannen Bergquist vara förmyadare for dennes oziffa dotter Maria Cbarlotta Bergqvist, samt Iöjtsanten Freidenfelt, derför att ban henoe lägrat och sedermera latit iotaga benne i kyrkan som sim akta hustru ingalunda förvärfvat sig rätt framför Gimberg att komma i ârnjutando af förtroendet stt vara beanes förmyadare, helst det beslut, hvarigenom löjtnanten förklarats berättigad alt med henne bygga hjonelag ännu icke vonout laga kraft; alltsà finner Justitie-kollegium och Formyndare-kammaren skatigt đen af Iojutaanten Freidenfelt gjorda aasôkaing att ogilla.

## Den 3 Juni.

S. D. I närvaro af löjtnanten Silfverhjelm äfrensom åldermảneen Bergqvist och Gimberg afsades Justitie-kollegi och Förmyndare-kammarens i pracokollet for den 20 sistl. Maj intagne atsiag, i anledning af löjtoanten Freidenfelts anhāllan att vara till formyndare föroriaad, för Maria

Charlotta Bergqvist, derefter samtlige vederbörande afträdde. Ár joch dags föreslirifne.

Pâ Kollegii vägnar:
Augusl Rundqvist.
Med originalet ordagrannt lika lydande, betygar Joh. Waldegren. Carl Em. Quedlinburg."

Ir auditören L'Orange som förklarade sig icke hafva något att erinra i frảga om hr kaptenen Silfverbjelms skiljande från det af honom i detta màl innehafde ombudsmannaskap, yrkade att, $i$ följd of hvad nu förekommit, br löjtnanten Freidenfelt och kärandens dotter màtte kallas till personlig inställelse hos rätten en annan dag; och fann Kämners-rätten skäligt uppskjota mảlet till năsta Tisdag den 1 Augusti klockan Elfva förmiddagen, till bvilken tid, sedan hr kaptenen Silfiverbjelm nu frảnträdt det follmägtigskap han i detta màl innehaft, hr löjtnanten Freidenfelt och kärandens dotter skulle kallas till installelse hos Kämners-rätten, börande br auditören L'Orange vid samma tillfälle infinna sig, hvarom vederbötande underqüttađes. Afträdde. Aar och dag, som förr skrifvet stảr. Pã Kämnersrättens vägnar:

Th. Schöldberg.

## Utdrag af Protokollet hallit hos Stockkolms Kämnerrätts Tredje afdelning den 15 Augusti 1848.

Om: S. D. I följd af Kämners-rättens beslut den 1 i denna mânadţâropaades de tveone hos Kảmners-rätten anhângiga, i sammanhang med hvarandra behandlade mâl, emellan dels trädgårdsmästaren Sven Bergqvist à ena, samt hr löjtnanten Fredrik Daniel Freidenfelt och Bergqvists dotter Maria Charlotta Bergqvist med flera, à andra sidan, angående âtergâng af giftermàl emellan hr löjtnanten Freidenfelt ochj̈Bergqvists bemälde dotter m. m., dels träd-
gàrdsmästaren Bergquist, pả den ena sidan, samt hr löjtnanten Freidenfelt och hr Krigsrâdet C. G. Dahlfelt m. fl. à den andra, angâende Bergqvists pảstãende att en emellan nyssbemălde hr löjtnanten och Bergqvists förenảmnda dotter tillkonmes trolofaing mâtte förklaras ogiltig m. m., dels ock trảdgärdsmãstaren Bergqvist pả den ena, samt hr lojtnanten Freidenfelt, ả andra sidan, angảende ogillande af utfardad lysning till äktenskap emellan oftanämnda hr löjtnant och Bergqvists meranäanda dotter. Men dervid inställde sig endast Bergqvists ombad hr auditören C. A. L'Orange, hvilken yrkade att hr lojtuanten Freidenfelts och $\mathbf{k}$ ärandens dotters fullmăgtig, vice notarien C. A. Zethreas màtle kallas till en annan dag, med föreläggande att vid lämpligt vite âterstalla kärandens skriftliga slutpåstảende, jemte dervid fogade handlingar och vid äfventyr of förlust utaf vidare rätt dertill slutlig förklaring afgifva; och beslöt Kämners-rätten att utstâlla mảlets vidare behandling till Tisdagen den 29 i denna mảnad klockan Ellofva förmiddagen, ả hvilken tid, dâ br auditören L'Orange hade att ioflnna sig, vice notarien Zethreus borde, vid vite af Tre riksdaler 16 sk. banko, àterställa de honom vid fórra rättegảngs-tillfallet delgifna bandlingar, samt hr löjtnantea Freidenfelt och kärandens dotter àlåge, att i mâlet anföra hvad de ytterligàre kunde akta nödigt, vid äfventyr, att mảlet eljest komme att pà for handen varandè skäl afgöras; derom Zethreus skalle anderrättas, och hvilket för here auditören L ${ }^{\text {Prange }}$ afsades; hvarefter hr auditören aftrâdde.

Efter nàgon stund förekom, efter animàlan, vice notarien Zethreus; och blef om Kämoersrắttens of franberörde beslut underrättad. Afträdde, år och dag, som förr skrifvet star.

## Pả Kämnersrăttens vägnart

Th. Schöldberg.

Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hofrätts atslag uppå de besvär trädgảrdsmăstare-åldermannen Sven Bergqvist anfört deröfver, att Öfveratáthâllare-embetets kansli, hvarest karta-sigillata-ombudsmanen M. Landgren, sâsom efter öfverlàtelse, innehafvare af den rätt, löjtnanten Fredrik Freidenfelt och "Charlotta Freidenfelt född Bergqvist ${ }^{n}$ egde, sölst att, pả grund af 5:te punkten uti en den 7 Oktober 1847 efter Bergqvist aflidne bustru apprättad arfsförening, hvarigenom âldermannen Bergqvist skolle förbundit sig att till sin dotter Charlotta Bergqvist för de henne enligt arfskifte tillsommande fastighets-andelar efter hennes moder betala Fyratusende femhundade Riksdaler banko, âldermannen Bergqvist mâtle vid tvảng af utmätning förpligtas nämnde summa jemte ränta och ersättaing for lagsökningskostuaden genast utgifva, emot det att Gergqvist undfinge këpebref á nämnde andelar, och bevis att de samma icke voro af Charlotta Bergqvist och löjtnanten Freidenfelt graverade, har, genom utslag den 5:te sistlidne Juni, förklarat, att dà, till följd af omförmälde emellan arfvingarne efter àldermannen Bergqists affidna hastru Johanaa Christina Bergqvist född Holmgren upprättade, af Justitie-kollegiam och Förmyndare-kammaren medelst laga \&raft vannet beslut den 7fde Oktober 1847 till efterrättelse faststalldo arfsförening, âldermannen Bergqvist àtagit sig att i händelse hans dotter Maria Charlotta Bergqvist skulle i äktenskap inträda, sả snart detta skedt till sig lösa den henne enligt arfsskifte efter bennes bemălda moder sâsom arf tillfallme en tiondedel i sterbhusets samtlige i protokollet uppräknade fastigheter för en kontant köpeskilling af fyra tasen femhundra Riksdaler banko, utan afdrag för den skuld hvarmed hennes andel i fastigheten $N: 0$ 2, $i_{\text {quarteret Tanto större, skolle }}$ vara besvärad, samt styrkt och obestridt yore att löjtnanten Freidenfelt den 16:de Janaari inneyarande àr blifvit med Maria Charlotta Bergqvist i äktenskap sammanvigd, vid hvilket förhâllande, oansedt den af引dermannen Bergqvist vid Stockholms Kämaersrälf
väekta talan om opphäfvande af samma aktenskap, vore pả bemảlde rätts pröfning beroende, löjtnanten Freidenfelt borde anses vara sin bemälda hustrus räfte mâlsman, intill dess âktenskapet blifvit i laga ordning upplöst, eller annorlunda i sảdant hảaseende förordnats, kunde àldermannen Bergqvist icke undgả, att på sätt han i förenämnde arfsförening sig àtagit, inlösa Maria Cbarlotta Bergqvists andel af de uti ofvanberörde arfskifte omnämnde fastigheter för den af honom utfáste böpeskiilling Fyratuseofembunda riksdaler banko; i foljd hvaraf Bergqvist âlades, att emot erhàllande af behörigt kūpebref â ifrảgavarande fastighetsandelar och bevis derjemte att de icke blifvit af makarne Freidenfelt med gäld besvărade, till ombudsmannen Lundgren, såsom efter;öfverlâtelse innehafvare af deras rätt, genast gälda fordrade beloppet Fyratusende Femhandrade riksdaler banco, jemte fem procent ârlig rănta derâ, ifràn lagsölsnings dagen den 14 sistlidne April, till dess penningar erlades, äfvensom att med Åtta riksdaler Trettiotvả skillingar samma mynt lagsölsningskostnaden ersälta, vid pâfoljd of atmätaing, dertill vederbörande exekutionsbetjente, vid påfordraa egde att handräkniog i laga ordning meddela. Öfver hvilka besvär ombusdsmannen Lundgren sig förklarat, hvarefter äldermannen Bergvist med påminnelser inkommit. Gifvit i Stockholm 4 September 1848.
Kongl. Hofrätten har de vexlade skrifter sig föreläsäsas lảtit, och som aldermannen Bergqvist, med bestridande af krafvet emot detsamma invândt, dels att đả Berg qvist, medelst stämning till Stockholms Kämversrätt gjort talan anhängig om ogillande oeh upphâfvande af den vigsel hvarigenom, enligt kyrkoherden Ekdahls den $16 \mathrm{Ja}-$ nuari innevarande âr afgifne betyg, Bergquists dotter Maria Charlotta vore med löjtnanten Freidenfelt i âktenskapförenad, kunde, innan denoa pà domstols pröfning beroense tvist blifvit genom slutlig dom afgjord, lōjtnantens sjelftagna mâlsmanskap for Bergqvists dotter icke anses ostridigt, lika litet som löjfnanten egde med hennes mōdernearf taga befattaing eller ens affordra Bergqvist redo
och räkning derföre, dels ock att, i hvad fall som helst, Bergqvist genom 5:te pankten af omförmälda arfsförening icke ovilkorligen till nảgon betalnings-skyldighet sig förbundit, utan endast utfäst att till sig lösa dottrens ärfda fattighets-andelar, och att förr än köp derom blifvit i laga ordning upprättadt och Bergqvist förklarats skyldig att i sảdant köp ingả, hvilket icke skulle tillkomma Öfverstảt-hållare-embetets kansli att pröfva, Bergqvist icke voro pligtig att någon kōpeskilling ntgifva; alltså fioner Kongl. Hofrätten, med ändring af öfverklagade utslaget, det af ombudsmannen Landgren emot âldermannen Bergqvist nu vāckta fordrings-ansprảk vara af tvistig beskaffenhet, sả att dermed icke utmätningsvis förfaras kan, utan eger Lundgren att, jemlikt 2 kap. 5 § Utsöknings-balken, hos domaren taga stämning à sin vederpart inom natt och ár härefter, eller vare all talan i mảlet qvitt; kommande, vid sâdan mảlets utgàng, parterne, likmätigt 21 kap. 4 §. Rättegàngs-balken, att vidkānnas hvar sina kostnader. Àt och dag som förr skrifvet stâr.

## Fả den Kongl. Hofrättens vägnar:

(Sigill).
C. L. Landin.
G. Schöne.


STOCKHOLMS STADSMUSEUM BILDARKIVET


[^0]:    På Kāmners-rāttens văgnar
    Th. Schöldberg.

