

# STOCKHOLMSFLICKORNA VID LYKTSKEN 



FIGURER OCH TECKNINGAR
EFTER VERKLIGHETEN
$A F$
FRISKUS
$-\frac{11}{4} \quad$ PRIS I KRONA $=\frac{11}{11}$

## sTIOCKHOLSII LILCKORIIA

## VID LYKTSKEII

BIGURER OCH TRCKNXNGAR

EFTER VERKLUGHETEN

${ }^{A F}$

FRESKます。

STOCKHOLM， ify bortryceeriet， 1887.

AHEOYN M TH210HYMol2

## Inledning.

- Och du tror verkligen på qvinnorna?
- Ja, jag tror att det finnes sanna qvinnor, som man säger, men Gud ska veta att inte är det många.
- Nej, var viss på det. I min gröna ungdom såg jag snart sagdt en gudomlig uppenbarelse i hvarenda kjol, ja, jag fann quinnan så himmelsk, sà fortjusande, så ren och så snőhvit som någon, men nu har jag kommit på helt andra tankar.
- Och hvad har orsakat denna märkvärdiga forrandling?
- Praktiken, min vän, praktiken, jag har nu râkat få se quinnan på sả nära håll som möjligt, och funnit henne allt utom guddomlig. Jag vill inte vara så hjertlős som August Strindberg, men jag vill vara rättvis, med rättvisan kommer man ändock längst.
- Din tillbedda har kanske svikit dig, eller är du olyckligt kär?
- Låt mig tala ett förtroligt ord med dig. Vi gâ in på Bährs cafó och få litet punsch, sâ ska du fả höra ett kapitel ur mitt lifs historia.

Detta samtal hade förts emellan tvà unga măn under det de, kommande frân Norrmalm, passerade Wasabron och nu befunno sig utanför det lilla hemtrefliga Bährs café nere vid Riddarhustorget.

- Det vore ytterst intressant, försäkrade den andre, en man med spänstig hållning och fördelaktigt utseende.

Begge voro de litteratörer och var foljaktligen deras uppgift att veta och lâta veta.

## 4

Inom några minuter befunno de sig välbeställda i en af schaggsofforna på Bährs café under det att en halfva Lindgrens oMedaille D'ord tronade på bordets midt.

- Jo, min bror, började den så mycket praktiserade unge tidningsmannen, du undrar väl inte på om jag likt alla andra karlar en gàng i mitt lif varit dödligt kär, riktigt kär förstảr du, să kär som ett dödligt menniskobarn kan blifva?
- Nej, hvarför skulle jag undra deröfver, när jag sjelf är kär som en klockarkatt och det $i$ en viss liten unge vid baletten.
- Såå, gratulerar, sade den andre ironiskt, men hör pấ nu. Jag var som sagdt kär, det är nu fem år sedan. Flickan var sin mors lydiga dotter och räknade endast sjutton rosiga vårar. Gud sà vacker hon var. Hon var bedárande. Du skulle bara ha sett henne, och du gaifve $t-n$ alla balettdamer i verlden. Hennes namn var Maria Maria var sin mors enda hjelp och stöd, alltsedan fadrens död. Fadern hade varit vaktmästare i en bank. Hennes bekantskap gjorde jag på ett mycket egendomligt vis. Jag skulle gå med spărvagnen från Norrmalmstorg till Slussen, och när jag kom in i vagnen fans der endast en ung dam, just lilla Maria. Spårvagnskonduktören kommer in for att uppbära afgifterna. Den unga flickan skulle ta upp sin börs och letade några sekunder i sin ficka. Hon syntes för ett ögonblick mycket orolig och var myeket kantig i sina rörelser.
- Ack, sade hon, djupt rodnande, jag glomde min börs derhemma. Med största svårighet förmådde hon uttala dessa ord. Hon var så brydd att det riktigt skar mig i hjertat.
- Om min frőken tillåter och icke upptar det såsom en oartighet från min sida, så ber jag få
lemna det lilla beloppet, sade jag med all min egande artighet och lyfte ödmjukt min hatt.
- Jag tackar er hjertligt .... så tråkigt . . . .

Blyg slog hon ned sina vackra $\delta$ gon och rodnaden blef än mőrkare, men jag lătsades icke se hennes älskliga lilla bryderi for en futtig tioöring.

- Stackars liten!
- Ja, det var synd om henne. Jag var nog fri att uuder resan öppna ett resonemang med den sköna okända, sedan jag nemligen först presenterat mig och bedt att få lemna mitt visitkort.
- Mycket ridderligt, intygade vännen leende och tomde halfva punschglaset.
- Hon besvarade öppet och okonstladt mina frågor. Jag kan nu ej med säkerhet påminna mig samtalsämnet, men ją tror det rörde spårvägssystemet och dess stora fördelar.

Resan till Slussen gick så hastigt att jag icke forrstod rätt hvart tiden tagit vägen. Det var min sköna medpassagerare, som să intresserade niig.

Hon steg af vid Slussen . . . jag med. . . men här blef det min pligt att som en beskedlig gosse lyfta pă hatten och bjuda benne farväl. Jag gjorde sà. Hon neg småleende, ocb skyndade med lätta steg ifrån mig upp åt Södermalmstorg.

Länge förblef jag stảende som fastlåst i närheten af stamfadrens ryttarstaty . . . Men så försvann den lila förtrollerskan ur min âsyn.

Jag kände mig mycket underlig till mods. De der ögonen, som nyss blickat så vänligt på mig, såg jag ännu lika tydligt framfơr mig. Munnen myste lika behagligt och rodnaden kunde jag ej heller glömma. -- Skăl du - sade den berattande och sedan han smakat på den gula saften, fortsatte han:

- Den ena dagen gick efter den andra, men stăndigt lăg den litla flickan från spårvagnen i mina
tankar. En vacker dag träffades vi på teatern. Jag blef presenterad för hennes mor, som artigt nog bjöd mig till deras enkla hem, derest jag ville komma. Jag gick, och var inom kort dödligt förälskad. Vi svuro hvarann evig trohet.
- Och du höll din ed?
- Ja, så mycket som möjligt, men hon . . . hon lemnade mig for en snobbig gardeslöjtnants skull. Denne öfvergaf henne snart. Då blygdes hon naturligtvis att komma tillbaka till mig. Hon sjönk allt djupare och djupare, och räknar sig nu till de grändernas barn, som söka sin lycka längs rännstenarne. Jo du, sǎdan kan quinnan vara.
- Ja, men alla qvinnor äro icke sådana. De finnas, som i evigt och troget minne bevara den de älskat, de finnas, som för sin kärlek kunna försaka allt, tåla och lida och i döden hviska idealets namn.
- Hm, du är en smula fantast, men det vare for dig. Sedan Maria ofvergaf mig, kastade jag mig besinningslöst ut i det vilda lifvet, blott för att se och studera de mănga quinnofigurerna på nära håll.
oI lastens usla nästen der trifdes jag så godt,
Jag skämtade med quinnor och skämtade så rått,p deklamerade den unge tidningsmannen och tillade:
- Nu har jag fâtt stoff må du tro. Jag vill rulla upp några taflor ur det galantas verld, jag har skrifvit en hel liten lunta med titeln: pStnckholmsflickorna vid Lyktsken.D
- Sảa.
- Och jag hoppas att såväl du som dea stora allmänheten ska finna mig băde natursann och intressant.

De båda vännerna klingade med hvarann och lemnade strax derefter Bährs café.

## Forrsta bilden.

## "Guldsoffan."

Hofbalen, - Det nattliga besöket vid tilla Nygatan. - Stön
Elin. - En Mosebackemaskerad. - Frestaren. - Fallet.

- Ser du så rasande grannt det är på slottet i qväll?
- Jo, det vill jag lofva. Visste man inte, att det är bal, skulle man ta mej knäfveln tro att elden vore lös deruppe i "hvita hafvet". Det elektriska ljuset ser inte lite gentilt ut. Det är inte vanliga talgdankar som kungen bestå.
- Tror du, att en kung kunde vara så futtig.
- Basehl Han som har så godt om pengar, han som inte behöfver krusa for att pungslå folket, när det så faller honom in. Han bränner inga talgljus, men kunde han ta ner solen från himlen och sätta in i hvita hafvet, så kan du slå dej i backen pă, att hon satte der redan. Det är med vàra kungar alldeles som med pigor och smågrisar, ju mer de få, ju mer vilja de ha.
- Ja, det är sannt. Men det är ju också folkets fel, som skämmer bort dem. Om folket droge in på staten, så finge kungarne festa lagom.
- Du sad'et. Det är för tokigt, med alla sårdana der kungliga tillställningar. Der ska drickas champis, och vi ha' knappast till en stor supi kylan.
- Ja, fy tusan, sà galet allting är stäldt. Vet du , jag båller allt med skräddar Palm ändả. Det gamla systemet är upp àt väggarne. Det fins ingen rättvisa till i verlden, men jag vill ha ${ }^{\text {d }}$ rättvisa, om
det också ska bli med mig hur som helst. En sådan der kungsbal den kostar nog sina modiga långschalar, och nog kunde pengarne användas klokare än på sådana galenskaper.
- Javisst, vi stackars satar få springa gatlopp natten igenom for att fortjena ett par fattiga kronor och andra lefva röfvare med tusenlappar. Jag blir arg.
- Men lugna dig en smula, ha, ha vi betala ju ingen skatt till staten, det är ändả någon tröst, sà inte ha vi nâgon trasa med i den der kungliga gasken. Men kom nu ska vi gå upp till "mutter Lundin" och fa oss en seidel bier som hastigast. Det är en rar gumma och jag kan "kritsa" hos henne, for hon vet sê vall att jag är förste kammarpage hos "svarta Thilda" på Kindstugatan, sade en af de båda figurerna som stodo och samsprảkade i lyktskenet framför Lejonbacken.
- Kör till! svarade den andre och de båda skuggorua dröpo af i riktning åt Österlånggatan.

Der uppe i de kungliga gemaken gick det mycket storståtligt till.

Der var församlad en så brokig och lysande samling, att det nog gjort ondt i ögonen, om ej blicken tillika tjusats af sã. mycket quinligt behag, sả många strålande ögon, rosiga läppar och svällande former.

Man kunde aldrig se sig mätt på denna rikedom af skaparens skönaste mästerstycken.

Valsen ringlade fram under eldig musik, och der vexlades ord och blickar, komplimanger och tryckningar i oändlighet.

Det var en äkta svensk hofbal, sả lysande som de tryckta tiderna det medgaifve.

- Nà hrad tycker ni? frågade en äldre diplomat sin nărmaste granne.
- Åh, charmant, på min ära charmant, ers excellens, inte ens i Paris har jag varit med om forrträffligare arrangemang. Man har icke skytt några kostnader för att göra denna bal să utsökt som möjligt.
- Det är saunt.
- Och detta fägnar mig så mycket mer, som det är den första bal jag har den äran att bevista hos hans majestät konungen af Sverge.
- Det är så sannt, ni är sả godt som nykomling vid franska legationen.
- Just sả, men jag ber er vara öfvertygad om, att jag ingalunda kan kănna mig bortkommen $i$ en sà hemtreflig stad som Stockholm.
- Låter godt! Vår stad faller i allmänhet utlänningen i smaken, detta kunna vi med beràttigad stolthet skryta af.
- Hennes kungliga höghet kronprinsessan är sjelfva älskligheten, hon är rent af bedårande i den der hvita sideoroben. Storhertigdömet Baden har all heder af sin fagra dotter.
- Ja, det måste erkännas, och vå kronprins ser inte heller lite förtjust ut. Titta bara pă honom! När man har kommit så långt som jag på lifsskalan, då är musten utrunnen, och den enda qvarlefvan är ett tomt skal. Jag har mảngen gång frägat mig sjelf hvad jag egentligen skall på sådana här baler att göra. Det fins să mycket vackert och så mycket retande, att man känner gruflig pina őfver att vara en sådan gammal stofil som jag.
- Så fâr ni vãl icke säga, ers excellens. Ni är ännu i besittning af så mảnga yttre personliga főrtjenster, att ni heltvisst aldrig kan finna opåd inför en quinnas ögon.
- Prat! Det är inte med mig som med portugisiske vicomten. Se på honom - han står der borta och gör sin kur för grefvinnan P. Tror ni inte han
gör lycka. Jag kan svära pâ det. Karlen är i rappet ăttio år, och borde vara alltfơr antik for lănge sedan, men så är ingalunda fallet. Damerna äro förtjusta i honom än i dag, och sannerligen tror jag inte den gode vicomten om både ett och annat. Han kan utfora verkliga stordåd genom att gå sin gamla väg.
- Hvilken väg?
- Kjortelvägen, herr sekreterare, den säkraste văg man kan gâ, sâvãl hăr som i andra land. Eller hvad har erfarenheten gifvit er vid handen.
- Mycket rätt. Alldeles min uppfattning.
- Godt, på det ta vi ett glas rehnskt om ni behagar, sade den aldrige excellensen och forde den unge legationssekreteraren till diplomatiska kàrens buffet.
- Jag tackar, ers excellens.

Just som de basda herrarne gingo in i ett af sidorummen, gorde hofbalmusikdirektör Ekdahl med sin taktpinne slut på den smäktande Straussvalsen, och de dansande spriddes i olika grupper; en del quarstannade i hvita hafvet, under det andra foredrogo att svalka sig i de olika buffeterna.

Hoflakejer och solfjedrar voro i oupphörlig rőrelse.

Tack vare det elektriska skenet var värmen icke på långt när så tryckande, som under stearinljusens glansdagar, då tiden var så fet, att det drōp őfver bảde frackuppslag och blottade skuldror.

Den portugisiske vicomten quarstod alltjemt vid $\sin$ dams sida; han syntes vara inbegripen i ett mycket lifigt samtal med den unga, sköna grefvinnan.

Hon såg sig spejande omkring, liksom sökte hon någon, reste sig derpå, tog vicomtens arm och gick med honom genom stora galleriet at i kapprummet.

Med en junonisk figur insvept i en sky af atlas, silkestyll och rosor, sväfvade hon fram bland gästerna, och den som egde någon blick såg heltvisst, att hon
ingalunda hade någonting emot att bli beundrad, men att hon nu icke var sâ synnerligen angelägen om att blifve alltför mycket observerad.

Såvảl vicomten som grefvinnan påtogo i hast sina ytterplagg och lemnade lika hastigt den kungliga festvàningen. Grefvinnan svepte slöjan tätt kring sitt ansigte.

Kammartjenarne och hoflakejerna bockade sig mycket artigt.

- Ni behöfver ingalunda oroa er, älskvärda grefvinna, sade vicomten smekande, dà de giago ned for trappan.
- Ni lofvar då säkert att vi äro tillbaka om en timma.
- Jag svär eder det, och skulle ni văl ega minsta anledning att tvifla pà mina ord.
- Ack nej, men ni förstăr mig, säg att ni förstår mig.
- Lugn, lugn, förtjuserska, er man sitter i blå kabinettet och spelar schack med prins Karadja och det slutar inte före kottiljongen. Vi behöfva sàlunda ej bysa den minsta fruktan. Ser ni, der är droskan, sade vicomten och visade på ett elegant ekipage som väntade i östra slottshvalfvet.

Betjenten oppnade bugande vagnsdörren och vicomten och grefvinnan togo plats på de mjuka vagnsdynorna.

Vagnen rullade bort öfver borggården.
Klockan slog nu elfva i Storkyrkan.
Vägen togs ned åt Storkyrkobrinken, őfver Riddarhustorget och Munkbron och lilla Nygatan fram, der den stannade vid ett af de största husen.

Vicomten och grefvinnan stego ur.

- Nu äro vi framme, sade vicomten, i det han räckte sin sköna följeslagerska handen.
- Tack, sade hon och hennes blickar flögo forskande omkring under slöjan.

Betjenten tryckte på portklappen, dörren öppnanades och ett det allra sötaste lilla flickhufvud tittade ut.

Vicomten nickade väoligt åt henne och gjorde en mjuk rörelse med handen, liksom manande sin skőna följeslagarinna att stiga på utan fruktan.

Den unga flickan drog sig blygsamt rodnande tillbaka och lemnade plats för de inträdande.

Vicomten och grefvinnan gingo en trappa upp och befunno sig snart i en elegant salong, hvars tre fönster vette ut àt lilla Nygatan till.

Frå taket nedhängde en lampa som kastade ett grőnt skimmer öfver det dyrbara möblemanget och den mjuka, turkiska mattan.

Intill denna salong gränsade ett mindre kabinett, som i elegans ingalunda gaf efter för salongen.

Äfven hảr fanns en kulört taklampa, men här var rosafärgen den herrskande, och det lilla rummet tedde sig fortjusande i denna belysning.

Allt var inrättadt så beqvämt som möjligt.
Pa väggarne funnos màlningar af berömda mästare.

I salongen märktes for $\begin{aligned} & \text { atom åtekilliga Makarts- }\end{aligned}$ figurer, en präktig kopia af Kronbergs jagtnymf.

Dessutom funnos flere fina skulptur- och bildhuggeriarbeten.

Synnerlig effekt gjorde "De tre gracerna" i marmor, hvilka voro placerade i en blomstergrupp vid salongens ena lăngvägg.

I det lilla rummet fans en präktig Venus, vid hvars åsyn man genast flyttades in i det skönas verld.

Så var också denna vrâ helgad àt Venus, och man tyckte sig höra väggarne hviska om fröjder utan
tal och utan namn, om ljufva rus och saliga stunder om kärlek . . . blott kärlek

Här befunno sig nu som sagdt vicomten och grefvinnan.

Sedan de aftagit ytterkläderna, kastade sig den unga grefvinnan med elegant vărdslöshet $i$ en svällande kåsős, under det att vicomten tryckte pả en liten knapp, som satt vid dorren.

Den unga flickan inkom genast bärande en bricka med champagnecistern och diverse sydfrukter.

Brickan placerades på divanbordet.

- Se der mitt vackra barn, sade vicomten, i det han räckte sin nattliga tjensteande en blank tiokrona i guld.
- Tack, ers excellens, men, men .... flickan neg, rodnande och aflägsnade sig lika hastigt som hon kemmit.

Vicomten tog nu plats vid grefvinnans sida.
Grefvinnan var verkligeu förtrollande, der hon satt $\mathbf{i}$ sin hvita drägt, sin fulla fägring och i denna sallsamma gröna belysning, som förskönade henne på samma gång den gaf hennes drag en lidelsefull, trånande prägel.

- Ack grefvinna, började vicomten, $i$ det han mjukt lade sin hand på hennes, ack grefvinna, jag tackar er på mina knăn főr den salighet ni nu bereder mig.
- Ah, det är ju ingenting att tala om, ers excellens.
- Jo, ack jo, ni återger mig en himmel, som jag trodde mig for evigt ha förlorat, tro mig, jag vill göra allt for er skull.
- Var blott försigtig, ni känner inte min man, ni vet icke hvilken häftig natur han har. Tänk om han skulle upptäcka det bär. Min gud, jag vore


## 14

olycklig. Men ni lofvar ju att icke förråda mig, säg ers excellens, ni svär att . . .

- Att văga allt fôr er, mitt lif om sẩarr, sade vicomten, det är kärleken som ger allt lif och hela lifvet är ingenting annat än kărlek. Jag ălskar det sköna. Min grefvinna, jag tillber, jag dyrkar er.
- Tyst, tyst, är ni säker på att ingen lyssnar? Väggarne ha oron nattetid.
- Var lugn, frukta intet. Detta tempel är heligt, och endast väna andar röra sig omkring oss.

Vicomten ifylde de båda kristallpokalerna och champagnen perlade, under det han bjöd grefvinnan dricka.

- Skăl, sade hon småleende och lăt den eldiga saften fukta sina läppar.
- Skål, fortjusande Adelaide, sade vicomten och tryckte häftigt den lilla hvita handen, som han höll i sin, làt mig săga Adelaide, jag kan ej med detta oupphörliga grefvinna och grefvinna, Adelaide, ack, det låter så skōnt!
- Ers excellens, sade grefvinnan, blygsamt koketterande, under det att hennes barm gick i jemna vågor.
- Kalla mig icke excellens, bad han, utan kalla mig du ... săg du, och jag är lyckligare än den lyckligaste, med dessa ord lutade sig vicomten allt närmare sitt ideal.
- Du ber mig derom, och jag gör det, sade grefvinnan, men ieke då min man hôr det ... ack, tiden hastar, vi måste âter vara på slottet. Balen ăr nog snart slut.
- Det är ej minsta fara, vi ha ej varit borta en half timma ännu, sade vicomten, i det han săg på sitt briljanterade ar, vi ha god tid, var icke orolig älskade Adelaide. Lát oss njuta af lifvet, medan
det varar. Skål, hviskade han och tömde $i$ ett drag den fylda pokalen.

Äfven grefvinnan drack băgaren i botten och ajonk sedan fôr ett ogonblick svärmiskt rörande tillbaka på de mjuka kuddarne.

Utan att hon deraf lät sig störas, tryckte vicomten en kyss p\& hennes läppar, sedan han förut varsamt smugit armen kring hennes smärta midja.

Det blef fôr några ögonblick tyst i rummet.

- Adelaide, Adelaide, hviskade vicomten med glödande stämma.

Vi lemna nu vicomten och den unga grefrinnan for en stund allena i det lilla rosenröda kabinettet, och skola i stället rikta vår uppmärksamhet pâ den vackra uppasserskan, som öppnade porten forr de nattliga gästerna.

Elin, så var hennes namn, gick med långsamma steg tvänne trappor upp, och kramade mellan sina fingrar den blanka tiokronan, som vicomten gifvit henne.

Här inträdde hon $i$ en liten anspråkslös kammare, upplyst af en fotogenlampa, som stod på kakelugnskarmen.

Till venster stod en gustaviansk säng, omgifven af ett par blommiga, röda gardiner.

Till höger fans en större skänk, synbarligen afsedd för matvaror.

Några trästolar och ett litet bord fram i fönstersmygen fullkomnade möblemanget.

På väggarne märktes diverse religiösa taflor både med och utan ramar.

Sålunda sågos flera af Dorés forrträfliga teckningar till bibeln, hvilka obarmhertigt nog voro korsfăsta på väggen med vanliga knappnålar.

Ofver sängen märktes en större Kristusbild, omgifven af "Den heliga nattvarden" och Muncaczys
"Kristus infor Pilatus". På en liten hörnhylla tronade ett väldigt läderband, å hvilket i förgylda stilar lästes Biblia. Deromkring stodo diverse bundna arbeten, samtliga af religiös art.

Den största ordning och snygghet var rådande i den lilla vindskupan, ty i on sådan var det som Elin inträdt, efter att hafva betjenat vicomten.

Elin tog lampan och flyttade den fram till bordet, sedan hon mycket forsigtigt lagt tiokronan i en liten sparbőssa, som hängde pà väggen, alldeles bredvid kakelugnen.

Hon sette sig sedan vid bordet, och med händerna, hvilande knäppta i sitt skőte, började hon fundera, som bon màngen gång funderat förut.

Vi vilja nu närmare se pà den unga, vackra flickan, och, så mycket som möjligt lära känns de omständigheter, under hvilka hon lefde här i vindskupan vid Lilla Nygatan.

Elin var en äkta nordisk typ. Vackra blå ögon och ett svall af ljusa lockar, rödblommiga kinder och en den sötaste lilla mun gjorde henne fortjusande, der hon satt och drömde i lampskenet, drömde som en ungmő drömmer vid femton rosiga vårar.
6 Hon var starkt växt för sina àr, derom squallrade ej minst hennes barm, som oroligt häfdes uvder det bruna yllelifvet, hvilket derjemte omsiöt en midja sådan, att man om den unga vackra flickan med allt skäl kunde säga:

> "Så smärt som stjelken af en lilja, så fyllig som en mognad ros."
Elin var fôdd i denna vindskupa. Hon hade aldrig bott på nàgot annat ställe och visste följaktligen ej af något annat hem.

Mor Anna hade sökt att uppfostra sin detter så godt hon begrep och som hennes knappa tillgangar det medgaf.

## 17

Men en diskeraka pa Mosebacke har inte sà godt om slantarne, derfor sả kunde inte heller mor Aona fä sin lilla Elin så fin och bildad som hon kanske onskade i sitt inre, fast hon aldrig ville latas om det.

Alltsedan hennes man, arbetsharlen Helm dog, hade mor Anna ensam dragit sig fram med bamet, och Elin var hennes ogonsten,

Detta oaktadt var hon myeket string mut sin dotter.

Mycket rädd var mor Anna for att hennes Elin skulle komma tillsammans med unga gossar, hvarför Elin ocksả blef hàlen på ett mycket lăngt afstånd frản sådana.

Detta kom flickan att undra, bvarfor gossarne voro să farliga, denna undran öfvergick sà smáningom till nyfikna forskningar och från forskningar till uad gonting amnat, som det foljande skall utvisa.

Flickan hade gått igenom folkskolan med goda betyg och var just mu i beredskap att inom kort gả till den konstbesynnerliga måltid, som efter gammal slentrian kallas H. H. nattvard.

Elin hade ett klart förstånd och sökte etter bästs fơrmåga fatta de s. k. guddomliga sanningarne, men huru an presten predikade om bảde himmel oob helvete och Kristi blod m. m., så undrade Elin ibland, om det verkligen kunde vara riktigt bestäldt med hyad presten sade.

Stundom rycktes hon med af hans blödande svammel och tyckte sig liksom lefva $i$ ett slags salighet, men så kom det andra ögonblick, dà hon blef lewinad àt sig sjelf, dr̉. kănde hon ett visst trifvel i sitt inre och forrnuftet uppreste sig mot känslan.

Det kan bestämdt ändå aldrig vara så som presten säger, var dà den tanke som foll henne in, ocb som icke obetydligt pinade hennes veka väsen och

## 18

gyorde henne misstankssam mot baide Gud och menniskor.

M +n hon var ju ett barn - ett barn.
Javisst, hon var mor Annas eget barn, som skulle uppfostras i tukt och Herrans formaning.

Mor Anna bade sjelf pa de senaste àren blifvit mycket andligt sinnad, och att hon dà sökte gifva flickan samma riktning faller af sig sjelf.

Ocksà var hon mycket mãn om att taga Elin med på s. k. lăsaremôten, när det var någon ledig stund.

Dylika besork behagade ingalunda den unga flickan, men kanske var det hufvudsakligen àhörandet af dessa salfvelsefulla och barocka haranger, som gjorde att flickan alltmer började fă sina oggon öppna oeh att hon slutligen inom sig sjelf var fullt öfvertygad om att hela statskyrkan var en olycksbringaode humbug, att dopelsen saval som nattyarden vore halffjolliga och bedrägliga ceremonier, endast till for att halla en klentrogen menniskomassa i schack-matt och for att lemna fritt spelrum àt presternas ocker.

Och ăndả skulle Elin pà värsidan vara värdig att af presten få sina synders forriàtelse.

När hon stilla och undergifvet lăste $\sin$ aftonbön, kändes det inom henne, som hon mycket văl kunde vara utan en sadan nădegâfva.

Ty sin aftonbön den glömde aldrig Elin att läsa, i den fann hon-mycken hagsvalelse och trőst.

Aldrig vägade hon för mor Anna yppa, hvad hon tainkte i religiösa ting.

Gerua skulle hon ha velat opppua hela sitt hjerta men hon visste dà hvilken odesdiger folljd detta kunde thafva.

Mor Anna arbetade ofortrutet ooh lefde lycklig is sin tro - det vore synd att störa den gamla, tyyckte Elin.

En djup suck banade sig väg öfver Elins láppar der hon satt tyst i lampskenet.

Hvad tänkte den unga mön just nu?
Jo, hennes tankar hvilade pa vicomten och den for henne alldeles okảnda damen.

De voro pu allena i de eleganta rummen två trappor ned.

Det skulle ändà vara bra roligt att se hvad de taga sig för, tänkte Elin och rodnade lätt vid denna tanke.

Det var ju en riktigt fin dam, så elegant och så forrtjusande.

Oob vicomten it sjelf en nobel herre, som har mycket pengar och som vill må godt.

Mor Anna var ănnu pa Mosebacke och vantades ej hem förr än klockan omkring half ett, detta visste Hlin af gammal vana.

Elin var sâlunda allena äonu en timme och kunde göra hvad hon behagade - blott ingen sàg henne.

Elin reste sig upp, gick några slag oroligt af och an på golfyet.

Hon stannade for ett ggonblick framfor es liten spegel som hängde pă väggen.

Mönstrande betraktade hon sin bild i densamma, liksom fràgande om icke äfven hon en dag kunde bli lika förtjusande som vicomtens fôljeslagarinna.

Derpă uppnade hon en liten medaljong, som hon gömde vid sin barm.

I densamma fans portraittet af en ung man och dessutom en liten lock brunt hảr.

Hon kysste medaljongen, lăt den àter intaga sin afundsvärda plats i den svällande barmen och lemnade vindskammaren med latta steg

Hon gick ett par trappor ner till den vâruivg, is hvilken vicomten och grefvinnan befanno sig.

Här ôppnade hon till venster en liten dörr, som ledde in till ett storre kontor.

Oaktadt mörkret omkring henne var hon allt för förtrogen med lokalen for att törna emot oeli göra buller af sig.

Ocksâ gick hon med nästan ljudlöss steg.
Det kontor i hvilket Elin inträdt, gränsade intill det lilla kabinett, i bvilket hennes găster befunio sig.

Elin lade sitt lockiga hafvud varsamt mot valggen och lyssnade.

Alling var till en borjan tyst.
Hon lyssoade oafbrutet fôr att kunna uppfatta något ljud, som kunde gifva henne idé om hvad som forsignick derinne.

Hon tyekte sig nu höra liksom afbrutna suckar.
Hardare tryckte hon sig mot väggen.
Bludet steg henne ăt hafvudet och hennes puls bobrjade slả hastigare.

Nu tyckte hon sig tydligt höra att vicomten lysste grefivinam.

Ja, det var sí
Han kysste henne, det visste Elin, och hon stod orörlig quar under det hennes barm våldsamt hâfdes under det bruna yllelifvet.

Hon skulle så gerna velat bryta sig genom väggen ech sjelt osynlig ase allt - allt. Hon var nyfilen äda till oathärdlighet.

Hon hörde nu vicomten stamma:

- Adelaide, jag ar evigt din slaf. Begär hvad du vill. . .

Tyst, tyst, hviskade grefvinnan, låt oss skynda härifrần.

Vid dessa ord hörde Elin ett lâtt buller, troligen forrorsakadt at nägon häftigare rōrelse vid möblerna.

Strax derpå forrnam hon lătta steg på den mjuka mattan.

Ogonblickligen lemnade hon sin plats, skyndade fràn kontoret och efterkom en ringning, som kallade hemne in till vicomten.

Då hon intrïdde i salongen satt vicomten flamtande pa divanen, under det att hans skỏna folljeslagarinna var sysselsatt med att drapera slöjan kring sitt täcka ansigte, hvilket nu bar en mer utprïglad roduad.

- Vi ska' gå, mitt barn, sade vicomten; hjelp mig på med pelsen och oppna porten.

Elin efterkom hans befallning och några minuter senare lemaade de vainingen och gingo ner till den pai gatan ännu quarstående droskan.

Elin üppnade porten och neg som ett snällt barn när grefvinnan väoligt klappade henne på kinden.

Vicomten och grefvinnan stego upp i ekipaget, som genast rullade bort i riktning mot slottet.

Just i detsamma som droskan svängde upp fôr Storkyrkobrinken, syntes tvâ figurer stå der i hörnet vid 1yktskenet.

- Se der, ta mig tusan var det inte portugisiern, sa den ene, när droskan farit forbi.
- Jo, jo men, med en liten kilig unge till på köpet, tillade den andre, \&å der skulle man ha det "funtadt", det skulle smaka fagel.

De båda figurerna som vi forut hört samtala utanför Lejonbacken, begåfvo sig arm i arm fram mot Riddarhustorget, der vi forlora dem ur sigte.

Droskan rollade in öfver borggarden och det dröjde ej länge forrän vicomten och grefvinnan åter befunno sig bland Hvita hafvets hjeltar och hjeltionor - liksom ingenting passerat.

Sedan Elin stảngt porten, begaf hon sig äter upp $i$ de rum, som stodo för vicomtens räkning.

Utan att sunna rätt forklara for sig sjelf orsaken, ville hon lite närmare se hur det såg ut derinne.

I salongen var alit i kin ordning, och endast de tvänne champagnebuteljerina sqvallrade om att man smakat drutvans safter.

Den ena, buteljen var urdrucken, under det att den andra endast var tömd till bälften.

Elin såg sig omkring, lindade sina mjuka hvita fingrar kring den silfrade buteljbalsen och förde den hastigt till sina läppar.

Begarrligt insöp hon det ädla vinet; och hon tyckte det smakade fortjusande godt.

Champagnen var, som man lätt kan forstå ingen hvardagsdryck för henne; det var endast vid sådana tillfallen som detta hon sattes i tillfalle att få smaka den perlande nektarn.

När hon tömt buteljen i botten, kom en behaglig känsla öfver hela hennes jungfruliga varelse.

Hon blickade varmt på de mảnga dukar, som prydde salongens văggar.

Hon hade visserligen sett alla dessa formsköna bilder förut, men lika betagen var hon uti att fixera dem, att láta ögat smyga fram och liksom suga sig fast vid alla dessa mjuka och forforiska kontarer, som framträdde så skarpt mot skenet från den blâa taklampan.

Hon närde en hemlig langtan att dessa figurer skulle vara af kött och blod, att de skulle börja röra på sig och rycka sig loss ur ramarne, ja, - men det kunde kanske vara farligt nog, var den tanken, som b̈gonblieket derpå bemăgtigade sig henne.

Elin visste ej rätt hvad hon ville.
Hon gick in i det lilla rosenröda kabinettet.
Taklampan kastade sitt magiska skimmer öfver
det nätta möblemanget, men huru än Elin spanade och spejade, fann hon ingenting märkvërdigt.

Allt var på sin plats, som om ingenting passerat.
Men bvad skulle dả egentligen hafva passerat?
Inte visste Elin, hon blott undrade - det kunder väl ingen forrneka henne.

Elin lăt sina små hvita händer glida ofver dedyrbara möblerna.

Tack vare champagnen kände hon liksom eld ; sina $\frac{8}{\text { dror }}$

Dȧ hon icke formådde upptäcka det minsta märkvärdiga, ság hon smått besviken ut.

Hon amnade just släcka den röda taklampan, då hon fick se năgonting som glänste till mot dens mjuka mattan. Hon spratt till.

- Ah, hvad är det? Hon upptog fóremålet, som đà befanns vara ett det allra sötaste lilla strumpe band af hvitt siden med ett spa̋nne, som Elin antogr. af renaste guld.

Hon betraktade mycket noga denna kostliga klenod, vände den om och om igen, och syntes aldrig kunna se sig mätt pâ densamma,

Men ju langre hon sàg på strumpebandet, desto mer underhar blef glansen i hennes vackra ögon.

Det såg ut som om hon fătt visshet om nàgonting som förut hört inom det ovissas gränser,

Blodet jagade ännu häftigare genom hennes ådror, den mjukz barmen häfdes valdsamt, hon andades häftigt. - Ab, suckade hon darrande och sjönk ned pa en stol med strumpebandet mellan sina bänder,

Endast en kort stund forblef hon sittande liksoms i en dvala, ögonen voro slutna under det en djup rodnad purprade hennes kieder.

Hon sprang bastigt upp, gömde sitt fynd sorgfälligt i fickan och släckte den rôda taklampan.

Sedan begaf hon sig ut i salongen, der hon ur

## 84

ett litet bokskap framitog ett guldsnitt, a hvars perm fastes namnet Paul de Kock.

Efter att hafve slacht den bláa taklampan, begaf hon sig med lâtta steg âterigen upp pả sin lilla vindskiapa.

Kloekan var nu nilrmare half ett.
Elin klidde hastigt utaf sig.
Hon lösgjorde sitt vackra hảr, som snart i rikt svall boljade ner ofver hemes mjellhvita skuldror, der hou nu stod endast skyid af sitt hvita nattlinne.

Hon gick till sängs . . . med boken i sin hand.
Det röda tăcket sveptes varsamt kring hennes mjuka, doftande väsen, kring ros och tilja.

Hon slog upp "guldsnittet" och bärjade bladdra i Paul de Kock.

Dock var hon idel bra for minsta ljud, som hördes trån trappan.

Mor Anoa kunde năr som helst vara hemma, eeh Etiin hade af heane blifvit strängeligen forbjuden att inte röra vid "vicomtens ogudaktiga bôcker".

Kanske var det just harrfor som Elin inte kunde lita bli att titta in i bokskăpet.

Suart syates hea med verklig ifver studera den galante forfattaren.

Dă och då under lalsuingen spratt det till i hennes kropp, och det rőda täcket bäljade sakta härvid.

Hentes aggonleck sjönko stuadom samman, för att strax derpå öppaa sig och rad för rad folja bokens cvarta typer.

Sả forgick ànae en halftimme, hvarunder tystnaden eadast afbü̈ts af Elins halfquảfda suelkningar och prasslet, som fororsakades dä den unga flickan wände bladen i boken.

Klockan var snart ett.
Steg hördes i trappan.
Det var mor Ania som âterkom efter sin an-

## 25

strängande tjenstğorring p§ Mbsebacke restaurant, der đen lille trínde och jovialiske Qvintus Mellgren, da forde spiran.

Hastigt slog Elin igen boken, gömde den val under sin hufvudkudde och lăg sem i halfslammer, năr mor Anna inträdde.

- Jag tror du sofver, mitt lilla gryn, sa gumman, under det hon stälde ifran sig en korg, fyld med diverse goda qvarlefvor från Mosebacke kök.
- Ahnej, mor lilla, svarade Elin, jag bara ligger och dusar, valkommen hem!
- Tack, tack, se här någrs rariteter som ska smaka dig godt, sa mor Anna, syftande pà korgen, - har hans excellens varit här i afton?
- Jo, det kan du líta pä mamma lilla, och han hade med sig ett sả fint och vackert fruntimmer, s sa du kan aldrig tro.
- Hin, hm, mumlade mor Anna,
- Ja, vet du, hon var lika fin som en prinsessa. Hon var så elegant klädd, att jag aldrig sett sả vackert.

Mor Anna runkade på hufvadet och såg inte riktigt belaten ut.

Hon satte ögonen i Elin, liksom ville hon blicka midt igenom sin dotter.

- Dröjde de länge här? frăgade hon derpå.
- Nej, bara en stund, Knappt en timme, jag tror, svarade Elin.
- Drack hans excellens något vin?
- Ja, naturligtvis, det vet du vall att han alltid gör, när han har främmande hos sig.
- Ja visst, kära barn, han han råd att lefva pa det viser, fast det gudnăs alr bäde syud och skam. Dock fã vi icke misstrōsta för att vi äro fattiga, om vi blott satta all tro och lit till Herreb, să går det nog bra, mitt barn.
- Ja, vet du mamma, jag tycker vi ha det sả godt som thelst. Vicomten betalar ju bra for städning och uppassning, măngen skulle vara tacksam med nindre. Jag fick $i$ afton en hel tiokrona at honom.
- Hvad salger du barn?
- Sanning mor, bara sanning!
- Men det var för mycket, sade mor Anna och syntes icke fullt belaten, det kan inte vara kristligt att ta emot sàdant.
- Hvad gör det, inte betyder det nagonting for ©n så forroăm herre.
- Barn, barn, du känner icke verlden ännu, du vet ej huru elandig och usel menskligheten är. Tror du jag sknlle sitta här och passa upp den der vicomten, om inte jag rore tyungen for att kunna lefra, och jag ginge inte heller pÅ ett sádant ogudaktigt ställe som Mosebacke, om icke den gode guden af nåd gifvit mig det' som lefrebröd. Nej min Elin; jag måste arbeta för oss badda; och jag arhetar i Herravom mă sedan andra lefva, hur de vilja, De fâ nog ansvara fôr sina handlingar.

Elin, som en stund varit vid sin vaoliga färg, rodnade latt vid dessa modrens ord.

- Men sof nu, min flicka, sade mor Aana, jag kommer strax och lăgger mig, bara jag plockat upp gudsgåfvorna som fara illa af att ligga sammanpressade i korgen.

Mor Anna tömde korgen, under det Elin med slutna ögon sökte vagga sig in i drömmarnes verld.

Och năr detta var gjort, tog gumman en bônbok som stod på bokhyllan och läste tyst sin aftonbön, hvarefter hon belăten med sin dag, gick till sängs.

Det var nu tyst och mörkt i det lilla rummet.

Mor och dotter lago snart forsainkta i en god och vederquickande sömn.

När klockan i Storkyrkan slog sju, var mor Anna âter på benen.

Elin hade ännu ej slagit upp sina vackra ögon, utan lăg stilla och skōn i Morfei armar - inte hade heller mor Anna hjerta att vảcka heme.

Gumman krkade först morgonkaffet, och, när detta vāl var gjort, då först väckte hon Elin och bjöd henne dricka.

- Tack mor lilla, sade Elin och blickade tack. samt sin moder i ögonen, det är riktigt synd om dig att du ska behơfva ut i kylan sâ här tidigt på morgonen!
- Var inte orolig forr det, mitt barn, drick nu , sấ du blir varm, det gör dig sá godt.

Elin drack med väbehag sitt kaffe på sängen, och mor Anna gjorde henne săllskap.

Sedan lemnade gumman vindskammaren för att gâ till sitt värf på Masebacke,

Men hunnen endast några trappsteg ner, vände hon àter om och inträdde i kammaren.

- Du kommer văl ihåg min lilla flicka, att du sha läsa for presten i dag, glöm inte det for all dell
- Nej, mor lilla, sade Elin, och derpå gick gumman ăter belâten sin väg.

Elin var nu allena i vindskupan.
Mânga unga flickor finna stort behag uti att stanna lănge i bảdden, ech man săg pâ Elins ansigte att hon delade samma smak.

Hon tog boken som hon gömt under sin hafvudgärd och fortsatte lăsningen, der hon slutat pả qvallen.

Aterigen dessa balfquafda sackar, dema djapa

## 28

rodnad och dessa oroligt nervolea ryckningar, under det mjuka täcket.

En god stund låg Elin sả och studerade den galante forfattaren; men när sả dagsljuset i det närmaste fordunklat skenet fres lampan, si famp hon tid vara att stiga upp.

Klockan var nu half nio.
Elin hoppade latt ur sängen och klädde sig skyndsaint.

Hon kammade omsorgsfullt sitt vaekra hár, och underlăt ingalunda att med hjelp af några marongnailar krusa lockarne i pannan.

Mönstrande sầ hon sin bild i spegeln, gång pȧ gång rättande små felaktigheter, som efter hennes eget tyoke icke kladde henne.

Elin var minsann icke litet kokett för sina àr, det măkkte man pu.

Men hvem hade hon da att behaga?
Det visste hen sannerligen icke sjelf.
Hon skulle i dag gà och lăsa for presten, och dà var det ju så mángen ung och vacker herre som mötte henne pá vägen oeh tittade pà heone.

Derfor ville Elin vara vacker, vackrare än någon annan flicka i hela Stockholm.

Hon hade ju i Paul de Kock lăst om att ingenfing tjusade en man ss̊ mycket som quinlig fägring, ach derför ville hon vara fager.

Ännu en gång betraktade hon noggrannt det fina strumpebandet, som utgjorde hennes fynd frän roda kabinettet.

- Ack; så vackert det ar vid dagaljus, tyckte Elin.

Hon fick en plötslig ingifvelse.

- Om jag skulle, sade hon sakta för sig sjelf under det hon satte upp sitt ena ben pè sảngkanten och profvade det mjuka sidenbandet kring sin egen vad.


## 29

## Det passade fortränfligt.

Hennes ben fyllde tillridokigt upp detsamma, och Elin kảnde sig swatt stolt vid tanken pà att kuona mảta sig med sjeliva den fina damén, som varit vicomten foljaktig.

Man má besinna, att Elin blott stod i sin jungfruliga knoppaing, dá grefvinnan deremot var en blodande, fallmogen ros.

DA den unga fickan uu var fullt fierdig, akyndade hon ned i vicomtens tillfalliga văning for att stâlla den lảnade boken på sin plats.

Hon giorde detta, dả hon ej ville forràda sina hemliga studier, och belst som hon ju ater kunde bemảktiga sig bokskatten, när hon så önskade.

Det torde kanske vara skäl upplysa lásaren om att vicomten iggalunda lade sin egentliga bestad här - densamma var nemligen belagen vid Kangstradgården, utan att den komfortabelt iorattade lagenheten vid Lilla Nygatan, endast af honom begagnades vid vissa mera intressanta tillfallen, och just ett saّdant som vi nyss varit vittne till.

Sedan Elin aater kommit upp på vindskupan, framtog bon en psalmbok forr att inplugga några verser, dem hon nảdvăndigt mâste kunne utantill rabbla upp for pastorn.

Hon laste dem och laste demiin omigen, som det syntes med tydlig motvilja.

Men lära sig dem måste hon, det var ju nödvändigt for att hon skulle fat syndernas forlåtelse och sin sjăls frallsning.

Det dröjde heller icke länge, forrăn Elin kunde sin lexa.

Hon rabblade upp den och det gick som ett flytande vatten, men att hon ingalunda eguade minsta tanke pa innehallet af hvad hon larrt sig, det inarktes mycket val.

## 30

Det var blutt en tungans mekanik, under det att hennes sinne dansade fram mellan bladen i det forföriska guldsnittet från vicomtens bokskäp.

Efter att hafva förrättat vågra smärre husliga sysslor i den lilla vindskammaren, begat kig Elin i văg till nattvardsskolan.

Densamma började klockan 11, men som klockan ännu ej var mer än 10 , beslōt bon att först göra en liten promenad pa Westerlanggatan for att se pa alla- de vackra sakerna i butikfönstren - ett nöje, som behagade henne särdeles.

Der fans så mycket fint och modernt i alla mőjliga vägar, att Elin kände sig en smula missnöjd ofver att hon icke var i tillfalle att kunna köpa något af grannläterna.

Sả vackra klädningstyger och hattar och kappor, ja alit hvad hon kunde önska sig!

I ett juvelerarefofnster fick hon syn på.ett armband och bon var dฝ̊ nära att utropa - 0 , så sőtt, så sött!

Och dă tänkte hon på den tiokronan, som hon fätt af vicomten.

Den var ju hennes egen - eller hur?
Om hon skulle gå hem efter den och kopa det vackra armbandet?

Men kanske det kostade mycket mer än tio kronor - och dă vore det ju förspild möda.

Elin gick en god stund af och an på den trånga passage, som i Stockholms adresskatender bär namnet Westerlänggatan, men som -med lika fullt skäl kan kallas Bazargatan.

Klockan i Storkyrkan slog half elfva.
Eilin hade nu kommit fram till Storkyrkobrinken.
Hon stannade plötsligt vid âsynen of en ung man, som med brådskande steg kom gående från arh ustorget.

Pà samma gång som hon icke kände honom, kände hon honom dock rätt väl.

Han var kontorsbokhállare hos en större firma, som hade sin affir i nedra vảningen af det hus vid Lilla Nygatan, nti hvilket Elin sjelf bodde.

De hade ofta mo夂tts i trapporna och dervid utbytt en främmande helsning.

Den unge mannen gick nu rakt fram till Elin, hvars kinder i hast purprades.

Med utaökt artighet lyfte han hatten i det han småleende sade:

- God morgon lilla froken. Hvart galler farden?
- Till nattvardsskolan, herr bokhållare, svarade Elin brydd.

Den unga herrn hade aldrig forut tiltalat henne sả djerft och öppet. . . och midt på gatan till.

Men ban sàg i alla fall soäll nt och hade så vackra ögon, att Elin ingalunda kunde taga illa upp hans oppenhjertighet.

- Till nattvardsskolan! eftersade Alfred Gran 6太̊ var den unge merkuriisonens namn - och tände en cigarrett som han upptagit ur ett det sötaste lilla sammetsetai, tycker fröken att det ăr roligt att gá i nattvardsskolan?

Pä denna fräga visste Elin ej rätt hvad hon skulle svara, men detta oaktadt lät hon öfver sina läppar smyga orden:

- Ja, nog är det dä:
- Förlàt mig, om jag inte tror, hvad ni sägerl Men làt oss inte nu tala derom. Jag har många gànger sett er och ni har sett mig. Ni må derföre icke misstycka, om jag ber aft fả veta ert nam. Se här, ber jag er hålla tillgodo med mitt, sade Alfred i det han räckte henne ett guldkantadt visitkort.

Jag heter Elin, sade den unga vackra flickan och
tog blygsamt emot hans kort. Hon kastade en hastig blick p\& detsamma och gömde det sedan i fickan. - Jag tackar er fröken Elin, sade den unge mannea, och jag är mer än lycklig att hafva gjort eder bekantskap.

Elin ryckte hastigt till vid orden "mycket lycklig", slog derpå i flammig rodnad ner sina ögon och lăt blicken dansa fram offver gatstenarne.

- Ack fröken Elin, se ieke sà förlägen ut. Hvad jag säger Hr sanning, sade Alfred.
- Jag forstå inte hyad herr Gran menar, dristade Elin sig nu sägs.
- Men ni skall forstâ mig. Jag svár att ni skall förstả mig. Alfred Gran uttalade dessa ord sá högt, att Elin sảg sig omkring, rảdd fôr att \&̊draga sig den minsta uppmärksamhet frän gatans många olika passagerare.

Under detta samtal hade de båda unga alldeles ofrivilligt hunnit ända ner till Mynttorget.

Klockan slog nu tre quart till elfva.
Elio hade salledes ingen lång tid att vinka pâ, då, som vi vets, "beredelseskolan" började klockan 11.

- Nej, herr Gran, nu măste jag gå, sade hon och rackte fram sin lilla band till afaked.
- Var lugn, fröken Elin, ännu är det god tid. Jag vill visst icke vara er till naggot forhinder, men jag tror säkert att ni ännu kan skänka mig några minuter.
- Jag har ingenting att skänka, herr Gran, sade Elin.
- Jo, det har ni, ni ar rik, fröken Elin, ni är mycket rik. Men förlàt mig om jag frâgar er: skulle n' icke vilja vara sả artig att dricka en kopp chokolad som hastigast. Visserligen är tiden knapp; men jag skall nog passa pà, sà att ni ej forsummar er.
- Tackar, sade Elin, men jag tror bestämdt icke att jag hinner - en annan gång kanske.
- Nej, nej, en annan gång ăr en skälm, nu skall det vara, just nu. Jag har mycket att sâga er och allt är bara glädje. Jag är sâker om att ni icke skall ångra er. Sesà, skynda nu, så gă vi upp pâ cafêet här bort i Kåkbrinken.

Elin stod rådvill.

- Kom, bviskade Alfred, blott några ögonblick. Hon folljde honom med oroliga steg till caféet.
Under vägen yttrades icke ett enda ord, men de blickar som Alfred Gran kastade på den unga flickan visade tillräckligt hvad han tänkte i sitt sinne.

Han synbarligen slukade denna mjuka jungfruliga gestalt; som sylfdisk gled fram, omgifyande sig med en doft, sådan som endast den skära mön formăr utveckla.

Inkomna på det lilla ansprăkslösa, men hemtrefliga caféet i Kảkbrinken togo Alfred Gran och Elin plats i soffan $i$ det inre rummet.

- Chokolad för två, begärde Alfred af uppasserskan, och sedan detta med ett ymnigt berg af färska tårtor blifvit serveradt, drog Alfred sakta igen dörrarne till det yttre större rummet.

Nägra andra gäster funnos för tillfallet ej i lokalen, hvadan de båda unga kunde vara ganska ogenerade.

- Men klockan är bestämdt elfva nu, eade Elin mycket orolig.
- Nej, ännu fattas hon tio minuter, försäkrade Alfred och visade sitt ur, det ban med en vridning på bygeln kunde reglera efter behag.
- Är det riktigt säkert? frâgade Elin.
- Jag bedyrar det, sade Alfred, men var nu sâ artig och smaka pă rariteterna.
- Tack, tack, svarade den unga flickan och at sig väl smaka.

Om Elin såg en smula undersam ut, mả ingen undra offver; hon hade aldrig varit ensam inne på ett café med en ung man.

Med sin mor hade hon vid något mer högtidligt tillfalle varit inne och druckit kaffe på något stalle, men äfven detta hobrde till undantagen.

- Lofvar fröken Elin att icke bli ond på mig, om jag begăr Elins vänskap?
- Hvarför frågar herr Gran så der? sade hon.
- Jo, derfor att jag vore den lyckligaste menniska på jorden, ifall jag finge ega den.

Elin sâg pà den unge mannen.
Hans lockiga hår, hans vackra ögon, hans muskulbsa och kraftigt utbildade figur, allt bidrog att göra henne fördelaktigt stämd mot honom.

- Det är allt en vaoker gosse ändà, tänkte Elin i all sin blyga rodnad, men skulle hon vâl vâga att låta påskina något sådant - nej aldrig.
- Finner fröken Elin något nöje i mitt sällskap? frågade den unge affărsmannen förtroligt,

Elin forblef tyst.

- Svara mig, var icke rädd forr att svaral vid dessa ord sökte Alfred att fånga hennes lilla hvita hand, for att trycka den mellan sina, men Elin drog sakta handen tillbaka.

Men blotta beröringen var dock nog att bringa Elins blod i svallning. Hennes barm gorde ett par djupa vågor och det liksom ryekte till $i$ hennes kropp.

Detta såg Alfred med synnerlig fortjusning, och det dröjde sedan icke länge förrän han höll hennes hand pressad mellan sina.

Elin giorde ett svagt motstånd och forblef tyst. - Elin, lât mig kalla er sâ, det der fröken lå-
ter så främmande och otrefligt. Säg, ni tillăter mig vall?

- Var să god, om herr Gran vill det.
- Elin, ni fär icke kalla mig herr Gran. Kalla mig Alfred - det är mitt namn för er.
- Gerna, sade Elin blygt - men hvad är klockan, Alfred, ni har lofvat att inte narra mig. Jag. blir olycklig for mamma, om jag inte gaar till presten. - Ingen brådska. Men säg mig, är er mor mycket religiös? frägade Alfred Gran, under det hana alltjemt qvarböll den unga flickans hand.
- Jo, det är hon.
- Hon besöker ofta kyrkan?
- Ja, alltid om söndagarne, och så mảste jag ofta gå med henne på bönemöten.
- Men det roar väl er inte så synnerligt, kan jag tro, sade Alfred.
- Ảhej, jag kan icke skylla, men när mamma vill det så...

Elin nickade med sitt vackra hufvud och smålog.

- Har Elin besökt năgon bal? fràgade Alfred.
- Nej aldrig, blef det bestämda svaret, jag har on gảng från en läktare ảsett en sådan och jag tyckte det såg gudomligt roligt ut.
- Och Elin skulle då inte ha nảgonting emot att besöka en bal?
- Nej, hvarför det? . . . bara inte mamma...
- Skulle Elin vilja besöka en bal i sällskap med mig?
- Ack ja, det vore ju så roligt, så roligt, om bara inte mamma vore sà sträng, den unga flickans ansigte antog vid dessa ord ăn ett gladt, än ett sorg set utryck.
- Nåväl, sade Alfred, jag har då ett litet förslag att göra Elin.
— Och det är . . .?
- Jo redan om lördag är det kostymbal på Mosebacke. Vill Elin follja med dit?
- På Mosebacke, nej, för Guds skuil, min mor skulle då bli utom sig, allrahelst som hon ju passar app på Mosebacke.
- Săả, svarade Alfred eftersipnande, men skulle vi icke kunna ställa det på năgot klokt och forståndigt vis?
- Sådant är icke mōjligt. Mamma pratar ständigt om huru ogudaktigt det gàr till deruppe, och finge hon reda pà att jag vore der, skulle det kanske ta lifvet af henne.
- Rasande obehagligt, mumlade Alfred, tillăggande: har er mor sträng tjenstgöring p̊ källaren.
- Ja, hon är anstald som diskerska hos herr Mellgren.
- Hon gair bort om morgnarne?
- Ja, Elockan före åtta, upplyste Elin.
- Och kommer sent hem, kanhända?
- Ja, inte före midnatt.

Vid dessa Elins ord Elarnade Alfreds ansigte app, liksom hade han fátt en plőtslig ingifvelse.

- Godt, sade han derpà, dả fins det ingenting som kan hirdra Elin att besöka balen. Elins mor skall icke ba minsta aning derom.
- Det är ju omöjligt. Hon skulle kanske fà se mig deruppe.
- Nảa ăn sen då, hăr är ju frågan om en maskeradbal, och jag kan svära pà att hon icke skulle kauna igen Elin.
- Alfred menar, att jag sknlle vara maskerad, som de stora damerua?
- Naturligtvis, hvad vore det annars för idé att ga dit!
- Men tănk om mamma ändå skulle kãnna igen mig!
iff Omöjligt, otănkbartl Jag har en riktigt sōt pagekostym till Elin. Hvad Elin skall bli näpen. Elin gör toalett hemma, vi àka sen i droska upp till Mosebacke, ooh jag lofvar att innan midnatt Aterfora Elin bem igen, alldeles som ingenting passerat.
- Dă Alfred säger sả der, làter det bra, men jag är mycket rädd. Och sâ har jag ju aldrig förne varit med om någon maskerad. Jag kanske inte kan föra mig ordentligt. Alfred skulle dä skämmas för mig.
- Så Elin pratar: Man kan i stället vara stolt öfver en så iōrtjusande mask. Säg mig nu öppetz har jag den äran att bjuda er pà Mosebackemaskeraden nästa lördag?
- Vill Alfred lemna mig en dags betänketid?
- Nej icke ett ögonblick. Elin skall svara mig genast. Jag ber, vägra icke!

Elin såg mycket villrâdig ut.
Hon visste, stackars liten, inte hvad hon skulle svara.

Oändligt gerna skulle hon vilja besöka denna bal och kasta en blick ut i verlden, \&̊ andra sidan kom hennes mors vilja, som Elin àtminstone hittills respekterat.

- Nå, lilla Elin, hur ska vi ha det? frägade Alfred efter en minuts tystnad.

Elin stred med sig sjelf, men syntes till sist fatta ett raskt beslut.

- Jo, jag foljer med, sade hoo, det kan ju icke vara nágonting orätt deruti.
- Tack Elin, ni skall icke ingra er beslatsambet.
- Men hvad är klockan? Nu är det bestämdt för sent att gà till presten.

Alfred Gran upptog sin klocka, som ou visade tio minuter offver elfva.

- O, min Gud, det är forsent, utropade Elin, och ni har velat narra mig så?
- Var lugn, om presten denna gången saknar Elin, så behôfver val Elin ej sakna honom. Eller hur?
- Men jag blir olycklig!
- Ingen fara. Mamma behôfver ju inte vet s af den saken. Oin Elin nu vill, să göra vi en liten sladtur ut ât Djurgården. Det är godt fôre och på Bellmansro fins varm puosch.

Strax derpå lemnade Alfred Gran och Elin kaféet vid Kåkbrinken, och togo plats i en slada på Myntgatan.

Bjellrorna klingade och fârden stăldes strandvågen ut ăt Djurgården.

Năgra timmar senare återfinna vi Elin i vinds-\&upan-vid lilla Nygatan.

Hon ser mycket tankfull ut, năr hon betraktar stt miniatyrporträtt som hon häller mellan sina hānder.

Det ar hans porträtt, Alfreds porträtt, ett minne som han forrărade henne, dà de båda fôr en stund sodan sutto derute i pianorummet pa Bellmansro.

Han hade sagt sà många vackra saker till henne, ban hade talat om hennes nugdom och skőnhet och alla dessa hviskningar gàfoo eko inom henne och kom hennes hjerta att slă fortare.

Älskade Alfred henne?
Hon kunde ej tro annat.
Men alskade han heane uppriktigt - så som an man alskar en quinna, den han icko vill bedraga

Hvem kunde väl gifva Elin svar pà den frâgan? Eme ellertid kände Elin, att den unge vackre mannen ing alunda var henne likgiltig.

Alfred Gran var ju en riktigt racker karl, just en sådan som Elin läst om i vicomtens böcker.

Han hade tryckt hennes händer, han hade lindat armen om hennes midja, men nâgon kyss hade han ännu ej begärt eller vàgat taga - ehuru kanske Elin i sitt innersta icke skulle hafva samtyckt dertill.

En djup rodoad spred sig vid dessa tankar ofver Elins drag och hennes ögonlock sänktes sakta, för att strax derpå àter höja sig.

Hon blickade orolig ut genom fönstret.
I dag hade hon försummat att gå till presten.
Hur skulle väl detta slata?
Men Alfred hade ju haft rätt . . . mor Anna behöfde ju inte ha reda på det.

Elin visste, att det skulle göra modren ledsen, och icke vore det då någonting orätt att tiga med saken, för att ej oroa henne.

Gumman var icke så stark. Hon kunde kanske taga "knäck" af lite nog.

Derför så fann hon Alfreds råd godt.
Bäst som hon sålunda rådgjorde med sig sjelf hördes steg i trappan.

Elin spratt till.
Hvem kunde det vara?
Hon lyssnade vid dörren.
En lätt knackning hördes.

- Stig in, sade Elin, i det hon öppnade dörren.

Men ögonblicket derpå var den unga flickan năra att falla tillsamman af förskräckelse.

Hennes ben svigtade och hon kände har blodet rusade henne åt hufvadet.

Framfôr henne stod hennes sjålasörjare, pastor A., just han som skulle bereda henne till kärleksmåtiden.

- God afton, mitt barn, jag ser att jag går rätt efter adressen, sade presten.
- God afton, herr pastor, stammade Elin nigande.
- Jag gick vägen förbi och tittade derför upp till dig. Du ăr văl inte sjuk efter som jag i dag inte fann dig i skolan.

Elin visste ej hvad hon skulle svara.

- Jag har för vana att besöka mina nattvardsbarn och se hur det står till, dà jag tror att någonting är på färde, men var nu inte orolig för jag kom. Jag bjuder dig frid och helsa, mitt barn, sà săgavde lăt han sin hand smekande beröra Elins skuidror.

Elin hade nu någorlunda âtervunnit fattningen.

- Herr pastor, sade hon, jag hade i dag så svår hufvudvärk, att mamma bad mig bli henma.
- Sảả, din mor är borta for tilffallet?
- Ja, herr pastor, hon är på Mosebacke.
- Hvad gör hon der?
- Hon hjelper till i köket.
- Jaså, sade pastor A., i det ban knăppte upp sin pels och slog sig ned i soffan.

Pastor A. var en några och fyrtio ârs man med ett ganska nobelt utseende, guldbágade glasögon och ett synnerligen fint uppträdande.

Det var ingen vanlig bondprest, man hade framfor sig, utan en polerad storstadskaplan, en sådan der modern toalettprest, som man ibland fảr se.

Elin tog plats pă en stol vid fönstret.
Pastor A. betraktade den anga flickan mycket skarpt, utan att dock förråda sig.

Den som såg hans blickar, fann genast att $\mathbf{i}$ dem låg någonting som ingalunda öfverensstämde med hans presterliga kall - med hans egenskap af den unga flickans sjalaberedare.

Gâng efter annan lăt pastor A. sin blick glida ner ofver nattvardsflickans rika former.

Elin săg det nog, men faste sig till en början ej dervid.

- Huru länge dröjer din mor quar pá Mosebacke? frảgade presten - alldeles som nyss Alfred Gran.
- Tills sent $\mathbf{j}$ afton, upplyste Elin.
- Och du är lemnad ensam bela dagen?
- Ja, herr pastor, jag sköter om vicomtens våning tvă trappor ner.
- Hvilken vicomt? frågade presten.
- Den fine, portugisiske vicomten, han som är med på alla hofbalerna.
- Ah, du menar... pastor A. smålog . . . jag förstàr, bor vicomten här? frågade han.
- Nej, han bor här endast tillfälligtvis, sade Elin.
- Jag förstår inte hvad du menar mitt barn.
- Jo, vicomten är här ibland om nätterna.
- Är han ensam?
- Nej, Elin rodnade och blickade i golfvet.

Pastor A. syntes nu hafva fattat förhållandet.

- Och du städar rummen?
- Ja, herr pastor, min mor och jag ha icke mer än hvad vi sjelfva kuuna fortjena.
- Lifvet är så̃dant, mitt barn. Genom arbete och försakelse măste man bana sig väg till det rätta målet.
- Ja, så har äfven min mor sagt.
- Det var rätt af din mor. Kom hit mitt barn far jag tala vid dig... pastor A. räckte fram sin hand.

Elin efterkom denna hans begäran och gick fram till prestmannen.

- Du älskar din mor mycket, mitt barn, inte sant?
- Jo, sade Elin, hvars hand nu hvilade i pastorns, jag har aldrig haft năgon annan än henne att älska. Min far mins jag inte.
- Och sjelf är du också värd all kärlek, sade presten andäktigt, under det han forrde den unga flickan närmare intill sig, jag är din religionslärare och har răttighet att säga dig allt. Ja, det är min skyldighet. Du är en vacker flicka, Elin.

Vid dessa ord spratt Elin till, men pastorn lindade mjukt sin arm omkring hennes midja och tryckte ner henne pă sitt knä.

Hon förblef sittande orörlig, som en bildstod, under det att hennes späda men fylliga barm làngsamt häfdes,

- Ja, du är verkligen en vacker flicka, âtertog prestmannen, och derför bőr du vara så mycket förståndigare med dig sjelf, ty det är just fôr de vackra fickorna som verlden är farligast. Du skall forlita på Herren, han hjelper dig, jag kan intet göra.

Pastor A. höll alltjemt sin arm on Elins midja.
Detta syntes ingalunda misshaga nattvardsflickan, som soarare föreföll att alldeles omedvetet slata sig intill den noble prestmannen.

- Lifvet är en strid från början och till slut. Alla måste vi kāmpa i den striden och hvar oeh en måste vinnlägga sig om att viuna seger, sade presten, och gör man detta, så fâr man afven smaka lifvets fröjder, ty lifvet bar verkligen sådana, om man blott förstår alt finna dem. Den som lefver i Gudi, har rätt att tillgodogơra sig alla de njutningar, som en mild försyn unnat menniskobarnen. Ja, min kära flicka, lifvet har många njutningar, lifvet är stundom skönt, ända till salighet, sade han, och tryckte en lätt kyss pả Elins lockiga hufvud.

Elio lutade sig mot hans skuldra.
Der hon nu lăg liksom drömmande med halfóppna ogon var hon underbart skōn.

Det flammade gång efter annan i prestens blick,
och det var med lidelsefull glöd han betraktade den unga flickan.

Han lät sin hand smeka hennes barm, utan att hon gjorde on rörelse af motvilja.

Det var ju pastorn sjelf, som ville heunes bästa, hennes eget väl ... men pả samma gång föreföll han Elin sa besynnerlig att hon icke rätt förmådde hålla reda pà sina egna tankar.

Det var någonting i hans väsen som gjorde att Elin icke visste hvad eller hvart hon ville.

Hon kände behof efter năgonting . . . hvad det var, visste hon icke sjelf.

Skulle icke denne prestman vara just hennes rätta stöd, just den som hon kunde törlita sig pâ?

Han var ingen ung gosse, utan en mogen man, kring hvilken hon kunde slingra sig likt den späda rankan omkring stammen.

Pastor A. försummade icke en sekund att njuta af det väsen, han hőll i sina armar.

Han lekte med hennes lockar, han smekte hennes kinder och inom kort tryckte han en djup kyss på hennes läppar.

- Gud skydde dig mitt barn, sade han, jag gifver dig med denna kyss allt hopp om en lycklig framtid och ett godt slut i den strid, vi alla kämpa.

Elin förblef tyst.
Blodet steg henne åt hufvudet, hennes kropp darrade, och hon kände alltjemt prestens läppar tryckta mot sina.

Hade hon för ett ögonblick kommit till sjelfbeherskning, skulle hon helt visst hafva spruagit upp som en tigrinna, men nu var hon ett viljelöst redskap i prestmannens hand; hon kunde sjelf ej förklara orsaken härtill.
4. En lăng stund forflöt, utan att själasörjaren och den unga mön yttrade ett ord.

Hastiga steg hördes i trappan.
Elin for bestört upp och pastorn likasã, den senare knäppande pelsen och tattande sin hatt, liksom beredd att gà.

- Hvem kommer na, mitt barn, fragade han.
- Jag vet inte, svarade Elin, uoder det hon. sprang till dörren och lyssnade.

En latt knackning.
Flickan oppuade dörren.
In trädde hastigt en guldgalonerad betjent, som dock vid àsynen af prestmannen med helig vördnad fann för godt att draga sig tillbaka en smula.

- Från vicomten? frågade Elin.
- Ja, min fröken, hans excellens lâter helsa och säga, att han kommer $i$ afton $k l .1 / 211$. Supé serveras fôr två personer från kallaren Iduna, och hans excellens ligger quar ofver natten. Dessa ord yttrade betjenten med så lảg röst, att de icke skulle uppfattas af pastorn, och aflägsnade sig derpǎ lika hastint som han kommit.
- Jasă, sade Elin, affven i afton kommer vicomten hit, herr pastor.
- Sảả, budet var trån den portagisiske grefven? fràgade pastorn.
- Ja.
- Och han kommer i afton med sallskap.
- Antagligt, ty han brukar alltid hålla ord.
- Du har dà mycket att bestyra om mitt barn. Jag lemnar dig nu, men lofvar att àterkomma i morgon, dâ jag găr förbi. Din mor är vàl icke hemma i morgon?
- Nej, berr pastor!
- Godt. ser du, jag vill tala ensam med dig, jag vill ombulda ditt goda, oforderfvade hjerta och göra dig stälsatt mot lifvets ondska. Adjö, mitt vackra
barn, sade presten och gick làngsamt sin väg, sedan han forrst kysst Elin på pannan.

Elin var nu âter ensam.
Hon trodde icke på prestens svammel, men hon trodde pä honom sjelf, på hans egen person, ty han var ju ăndá en uppsatt man, med magt och myndighet. Hon anade visst att hans smekningar icke voro så heliga som han lat passkina, men hun fann behag i dessa smekningar och derfor så ...

Ingen kunde väl heller misstänka att en prest skulle kunna ... nej dà!

Han kunde kyssa henne infor hela verlden, och man skulle taga det for godt, han var ju hennes egen själasörjare.

Det var detta som till och med gladde den unga flickan.

Han skulle fă gifva luft åt sina känslor och letva och njuta, utan att năgon menniska rynkade på näsan.

Det var just så hon ville ha det.
Pastor A. var en vacker karl och en fin herre till.

Elin uppehöll sig en kort stund $i$ vindskupan och begat sig sedan ner i vicomtens gästvåning för att i röda kabinettet anordna tillfällig sängplats fôr tvà.

Klockan 11 på aftonen infann sig också den galante grefven foljd af en ung dam, som fick emottaga hans hyllning i det lilla rosenrôda kabinettet.

Elin försummade ingalunda att frản det närgrảnsande kontoret taga del af hvad som forsiggick; hon lyssnade girigt till ljudet af minsta rörelse, och hvad hon icke visste forreställde hon sig, under det att blodet jagade genom hennes âdror med lidelsefull fart.

Hon fann stor njutning uti ett lyssna să, men var naggonting som fattades henne...

Hon tänkte på Alfred Gran, den unge vackre gossen, som bjudit henne till Mosebacke, hon tänkte pả partor A. som kysst henne så eldigt, och dả ville hon liksom săga: ack, hvad lifvet ändock mảste vara skönt, när man riktigt făr njuta af detsamina.

Vicomten intog senare en delikat supé med sin flammiga foljeslagarinna, och Elin passade upp vid bordet, blyg och rodnande, utan att på något sätt förråda sina känslor.

När måltiden var slat, gick man till săngs, och Elin återvände upp till sin vindskupa, der äfven hon snart under det mjuka tăcket drömde sig in $i$ en verld full af njutning och behag.

Dagen derpå återkom pastor A. som han lofvat, och Elin fick âter sitta på samma knä och gunga i takt efter hans omma smekningar.

Och änna hetare fann hon hans kyssar.
Presten talade om kärleken i Gudi, och må nu med denna vara huru som helst, s̊̊ fann Elin den kärleken skön som blott kysser, och aldrig tröttuar på att kyssa.

Utan att hafva snuddat vid hennes klädningsfall, gick prestmanuen ännu en gảng sin väg, uttalande öfver henne sin varmaste välsignelse.

Dagen derpå var lördag, således den stora maskeraddagen, den dagen då Elin första gången skulle fà vara med i den stora verlden, på Mosebacke.

Efter on orolig natt vaknade hon mycket tidigt.

- Jar tror du han drömt năgot styggt i natt, $\mathrm{sa}^{\dagger}$ mor Anna, som redan var pa benen och sysselsatt med att koka kaffe, när Elia slog upp sina vackra ögon.

