## SMATrvec

## $0 \& 100$

## Den sòidigt zbgtbate

## Stomafagen

Rågra brag ur 耳ans refuaboăfwentyr.

## ©fiter trowairbiga fafllor fritt bearbetabe

af : Abons

Dai tror big weta allffor mydet, Dd bet át intet fom bu wet."

00140

B870/44



 ör nagon längre tio feban fóbocs, i bet na. turfona Blofinge, bielten i venna berättelfe. Şanß forälorar woro beffedigi bondioif, fom wall ej funbe ana att teras fon ffulle blima en man af fa for rygtfarbet, fom ban genom ödits flicfelfe febermera blef.

Barnet wdxte upp tillynging, och bans "genie" utrectades i famma man fom bans fyjif, fá att bans mot högre regioner pmaffoante ande fart fann fäbernelyobaut for trång od bendens retefambet for fimpel. Efter maing rjuffinniga Dimertiggnin: gar om ban ffulle blifua ficman ellir militär, tycête ban fig finna, att fillet bade báfta uffigten till framgăng pà elrtiftens bana, brariöre ban beflot aft gifroa fig $i$ - ftomafarelara. Beflut od) banoling ãro ett bos bonom, boarföre banf fratt padave in od) lemnade bemmet, fôr att gá fina ofanta lyfande öden till mötes. Unber fin lärotio ind mabe ban mydet utom ffomateri, ty oagtaot fitt finille toar berta artififfa yrfe för mydfot fiyfiat för bonom att ratt begripa. 2ftt göra beçiträo od fátta bouft terpả, fomt nägra fineßer i yrtet, fáiom att flactlarpa od täftota fommífitor $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. fom ban flutigen unber fund med. शhen, baf ou mir gefeben, bẩ oet war blef wăr bjelte, - trotigen gerion. fin fora wöltaligbet gefäl, odh begaf fig af till Späne, ber han arbetape nảgon tio, men bela band báz floo till Smålänonin.

## 4

gens fortofmabe land, Det Gerrliga Stodbolm, ber man feär guld med tälgEnifwar od ftetta bjerpar finga en i munnen bata man gapar, od brab det febnare betráffar, bade bet fór wå ffomafare ingen nō; ty) funde ban ingenting annat, - gapa funde ban for tre. Slutligen en wader eftermiobay fe wi wàr bielte i toilett efter fifia modjournal ixreleborg -

flolt i mebivetanbe of fitt wárbe, lanoffiga wio Steppsbron od meo fin bitiorl pà ryggen fayra fina fteg till botellet Stetta siraftan, brateft ban tillen början log qwarter.

Зag máfte bebja lälaren benäget urfätta, att jag ej ännu beffrifivit min lyelteés utfeende; men jas flall nu gootgöra mitt fel.

Mannen ât tre alnar láng, wall wäxt, med flort groft anfigte, grå by, grå fattartabe ögon, förimarligt breo murb, tjoda läppar, tiodt froart, borfflift bảr; brillet tillfammanztaget ty des för áf fabarea utwifa ett flort - nöt.

Sort derefter fid wir bjefte arbete bos en ffomalas reeenfa, fom bref yrtit, men fann fnart att i wirt fädernesland förtienften fällan blifmer belonob. 乌an började föroenftull att arbeta för egen rätning, od) babe i tyftbet ett par mebarbetare. Detta lif bebagade bonom mer, ty) ban fôfte pa många fätt forljuima lifnet, bland annat babe ban ofta twá a tre, men alftio en fultaninna, meo wanligen älftwäroa farattárer, bwarom ffår att läja i Sỏncazbblabet od Folfers Röft pă 1940stalet. Shen ej nog meb De liufra fumber ban berigenom tillbragte $i$ fitt bem, Der det alltemellano̊t wantadesf felningar, od) of ftoffwelblof od) batomfumlar, meb flere till yrtet bórande attributer: bwilfa efterlemnube, frina ben ena eller andra partens ögon, de fmanazttafte violeta märfen od frulnaber; utombub fôtte ban fig erófrin. gat btand 3 Jreftgatans od Eaffecrnas berbinner. Oobr att góra [äfaren năgot belant meo wăr Gfomalates wältalighet, - jag fäger något, emedan min pens na ar forimag att funna beffrifma bela wioden af bans lyfanbe fnille od bans af Den utmárltafte qride bet blixtranbe famtal - riija roi fólja bonom en regnia föndagsafton ỏ ban begifwit fiy ut på sróringar.

23i finna honom promenerande på Regeringb, gatan framăt Norrbro, oă ban framfô fig blir mars fe en nymf of nyjnämnoe art. Şaftigt nårmande fig damen inleber han famtalet pa fóljande fätt: "goo afton mamét, bue fảr vả till mä belfan" - io jag tactar- fratas: "a man ute for att aftrogera mănane prefara fäuning till jorbens perpandifts tations linie under formórleffen, fom fla intraffy i afton; fi ni fla reta lilla män, att ja bor till IeDamoterna of opppalwatorium, få aft jag füffar mei på gaftromomien ocb om ni bar fid, fátan ia roaer med aft forflara be nits Derliga fafer, fom wi fà fe när wi fonftriges rar. Seảromfiften bollfapaimel att opfaftecra folminitatiouspuntens appfteacta forbailans De till ogions bälte, ocb da ma nitroatt ia fict fi en partifutâr fierna af treble orouin: gent, fom beter marculius, och fom ligger but. Dra millioner mil frain Colen, fonfoiera figtus twärs igetom mánans intitvit, $\mathfrak{M e n}$ bettabera à fa'nt fom ni inte fan fortad, utan Idat of bellre tala om något annat. Swar bor ni lifla fötunge: pa botillet preftgatan 9:0 00, ja fă Iilla âlftangrwároafte majblomma; od ja fom ij bar fett er fôrr, men ia bat odfa mydetmigtiga affärber att tänfa på, fà att iag inte fi̊ mityet fan prolonfiera min fib, for att pà Det iteft artigaftefätt fonfertvera uted Damernas prefangfioner pà ett fchautilt bentotande af of lärde ${ }^{\prime \prime}$.
gromenaben fortfattes unber drifefioigt famiprå̊, od flidan war belt forrfuft offoer ben erobiring bon anfag fig bafwa gjort; ty att bennes foljeflagare
war profisior eller lebamot af Wetenflapsacaber mien, berom war bon fäterligen afibeles of fwertygab. Son brömbe redan om alla de Eläoningar od fbawlar bwiffa bon troobe fig fola fa af en äffare, fom gaf benne ett fă boggt begrepp om fitt wärbe od) fin frifoftighet; ty bet feonave uraftlat ban allorig; men $i$ then natten fingo the intet, it bet war allorig wàr ffomafares princip att betala defa betlaganéwärba warelfer för de fabòrer ban átnjōt mod annat mynt än florartace lôften. Să gide Det äfmen Denna gảng, od) Oå ban ffulle aflägêna fig från benneé bemwift, tycfabes ban näftan ofiwertyga benne om, att ban ffulle taga benne från det ftätle bon war ods byra benne eget rum, $D a ̊, 0$ fafa, en annan flifa, med ett tôr bonom befant anfigte, intráooe till bem od) wio wiv bjeltes aipn utbraft: "brab! bar ou fátt tag i ben der flomafaresfojaren? lag ger meibin pă att ban ljuyit i bop en bel jmörja för bej bu factare, od fá yar ban wäl glömt plảnbolen bemma? - Ja fa, Eänner ou bonom, är ban riboare of bedtrdoen od) pannremmen? od) fag, fom troobe att ban war minft Noroftjerne= RiDoare! - Nej, tänf inte Det, ban bar lutat mej forut, men nu flawioopan főr befwäret - (ïppnande cörren ropar yon utåt): "hităt flicfor, bewápnen er meo odpelfefaren, det är en friberre bár, fom wí fla lảa mores." Nảr mảr biette börbe betta, famn ban råoligaft att anlita jina raffa ben; men denna gáng tydetes allt hafmafôrfmurit fig mot bonom; ty wib brarje börr, ban pabferabe, mottogs ban af en ffur meo temligen treetnoiga wátfor, m.m., fá att imnan ban bunnit utfore treenne trappor od) ut på gatan, wat han i ordens bela bemártelfe båbe dopt od fmord. Jig lemnar ât läfarene egen
fantafie att Dómma om flomalarenş figus, Då han i nämnbe fiaffảno lemabe af unber ffallanbe gapfrart od. Wögliuboa epiteter frain camerna famt be môtandeẻ leenben.


Detta war werligen "att ftiga upp fom en fol, mon falla nee fom en ffimpels".

Det tofes, fom ffulte vetto mifoboc betagit wår bielte luften fôr wibare d́fpentor af famma flag; men Den fom tror betta, bebrager fig; to oylitt anfda mannen for imåafer, fom ej woro wärbe att fafta fig wio. Sitwoal woro dagens mifóden ännu ei flutabe for wär bjelte, to banshemma räntande allfacinna giorte
min af aft wilia meta bwar ban warit od blifwit få tillıgab, pả bıilta frågor ban af tätt begripliga隹al babe froart att gifma fivar. Men fom bon măbănba fänbe till frutet, fom man fäger, få gipabe bon fract rätta förbåtlanbet, och Da bobrjabe en farp partatang. lexa, fom inom tort ofrwergid till fmefningar af ofwannämnoa art, bwarwib Rofenqwarn lifwal ben gången fom få tillorta, att ban nảgra oagar máfte bailla fig inne, for att meb blyättilsfalma utplana fyaren efter De Färliga famntagen. SJan' lif framilot nu någon tio under preelfättning meo flomaferi od) afltemellanåt en liten uvyfriftande exef, iblano urom od) ibland inom bus, naturligtwis blott for att el förlora "pormen", fom det pá Fonffiprálet beter.

Snart nog lifmäl lángtade $\Re$. efter fiörre beo
vrifter; ban bade nemligen lâtit fig fóreláfas năgra ròforeromaner (ty) läia fiel farin ban fôr mydet nedtåtande; Panbinba orfafen äfmen war, att ban ej fübe tâfe), bwilfa fa intogo bowom, att ban foon en biförjenft eller tiogforrorif - hwilfetoera ár frairt
 gen. Sagt od gjort, wair flomafare befinnade fig allorig fänge, litan eft par Dagar efter Juloagar= ne 1488 begaf $\mathfrak{b}$ in ftg $i$ fálftap meo ett par glas oa sopar af famma ftrot och torn, fom ban fiflf, ut på ftröftåg, fedan de lifwäl forrfriffat fig med aite ftilliga "tutingar" od tby àtföljance fmăfupar bos fäflarmáfaren pă Rofmarefulan. Seban couraget rerigenom blifmit tianädligt färtt, förctogs en wanoring fram àt faben, der de i Srémunfegränden flutligen pátrâffade en flifóa, fom tyyftes rad̉nta pä nágon. Spon \{pråtabed genaft an på Rofenqwarns eleganta manér,och efter en funde famiprät fortla=
rabe bon att bou räntabe pa en furtifor, brarföre "berrarnes" önftan att få följa benne upp i fitt logie ei funde wilfaras. Men dermed funbe famtae ternes, af fpirituofan upprymbe fijlar ej låta fig nöja, brilfet de áfren pà ett för bem bigripligt (prăf, meoriff fuytnämar od farfor tybiigt go wo tilltánna; beatfór damen fann fig föranläten att i ftorfta baft retirera genom porten od uppfor trappor= na. Ditra war lifroäl ef $\Re$ Rofenquarns åfigt om fateli, bwariôre ban rufar efter od) upphinner ben facfars Betny, fom lyctligt e eller olyafligtwis fom undan med forluft af fin Eláoningefjortel, bivilten Rofenqratn: flet ifràn benne, fă att bon meb ba* ra lifmet - Dit will fäga eläbningslimet, - utan wibare fara unbfom till fin tammare. 2iter nebfoms
 bröber ben trofee, ban få ärofulft erōfrat, bwatefter fälffapet ftalloe fin fofa till Stortorget, ber feger: teffnet näımare unberiólteş; סå, tânf briffen tnda! upptäftes $i$ en fida en liten plånbof med inneliga gande fem भifobaler. शu ffulle ballas frigšado, men fom tebamōterne woro nagot frage, fä flog man fig net på afmifarne omfriny Stortorgets uraloriga pump, Der fonieijan fortfattes. Derwio bes flote enballigt, att tre Rifsbaler at bytet ffulle ge: naft od) gemenfamt anmánbas tifl fórtäring pa wärDsbufet §orten, bwareft äfwen Det nobla fäll. flapet, eburu fent, blefro mottagne od) fermerabe. Eiter intagen iortaring proponerade ben ene of fält Papet, ( $3-g$ att ien annan, $\mathfrak{B}$-, ffulie bjuba pi en buteli pounid, iòr att ban fätt wara med om förtjenften, brwatpa 8 . frarade - "Det fan vu göra för att ou fär wara fhytoig mig pengar." Зa
bet fla jag genaft, genmále (3)-g, brarwio ban gaf 28. ett wál applicetadt flag på munnen, hwarige. nom banogemang uppftoo mellan defa bioa, broils fet tifroal ftrart, genom be ófriges mellanfompt afo fivroes. B. fann fig ingalunba nöjo meo denna des fert pä maten, broariöre ban efter nảgon ftund fattabe fin batt för att aflaggnafin, od pai tillfråo gan of ( 3 - g brart ban ffulle gi, fwarabe: "jag fla mäl gà eftet pn bouteli pouníक iòr att fáa wava ifred för Dig"; Wwatefter Gan afligg̉nade ifg. When han side ingalunba efter pounid) utan efter närmafte polispatrull, för bwiften ban angaf, att ett rain my, ligen blifive beganget i (Sramunfegränben, od att De fom begitt Detfamma woid tilfinnandes pi cor, fen. Deffe, deunnigy om den finfiga winoning be: ras lila offyldiga nöje tagit genom $\mathfrak{B}: \neq$ angifmelo fe, förfriffade fig aj biertans grumb, od amnabe flutligen bigifroa fig bemát, bientigt betåtne med förfa föriófer; bả be, utiomne págatan, i ógenblic. fet funno fig omringade at polisbetienter od frabse foloater, fom ofitygt nog wilfe hafma reba pă de: ras numn od boftater. Denna bezáran funbe be fă modet minbre afili, fon wio nármare páfeende o. befunnos wara temfigen twäffända af orbnit. gens upyrittlátlare. Oa de pj blifmit gripne pa bat gerning, od fom wair twan Rofenquarn fyit nerligaft war tänd i orten, få fiat năo gi fór râtt den găngen och de bigifma fig braar till fitt. (3) - a. fom war af ett betiggt finntlag, bann lifs wat ei till fin boftao itby, att ban pá wägen fom i grâl med en inftitclpe, bwitten gaf bonom en fa all varfum rillrátraviênisg för fin framiufigbert, att (3) g fann ior goot att $i$ djupafte obomut.
het Pnäfafla för beß fot, od febermera pa famma ftalle $i$ alffëns ro taga fig en lur pa fafen, Sre eller fyra Dagar efter ny) fbeffrifne afteentyr börjabe lifwal folen på rår Gjeltes firmament att bortfym= maş af aflmoln, ty rättwifan war nog närgången att förlfara bonom flyloig genaft trába i bätte. Detta war ett barot flag for Nojenqwarns areigitna planer, men ban tog faten temmeligen fugnt, od tảnfte fom J̌afob \{̂rlig, "báttre tydła näfta gång." Wii wilia fom åbortare berwifa ett förbör meo Fiofenquarn infôr en af אảmnerbrätteng afbelnin: gar. WBio parop af målet inftafler fig faranben mam-
 en laquej, mee S:t Erics bufruto i roapret pa fiti libre. Seoan rapportin blifwit upplât, tiffrăgabeb Rofengrarn af orororanden om ban ertảnbe fig fiylvia till angifwelien, Swarpa Rofenqwarn fivae be urgefärligen fôliance: ( $\mathrm{n}, \mathrm{b}$. pá fitt länba brä= Ranbe - uttal) "Jiäa fongli lagman, men fâom att om jag fuitfom ffulle fà lof att nảmare redige= ra faten, fä fla ja juft faja, att ifa fôrbålanve fall, fả ä Detta bera juft fufom att bögft ofd)an= tilt att funna framfîlla en todenoära intivit om mej. For ja fla faja rällofige lagman od tung= It rätten, att jag war i iå förbålanbe fafl bara inne bó min goa wán a bror fảlarmäftren på Rōf= warefutan, à mä permefion to mej en tuting om qwáll' $n$, d̊ jag wa inte med oф top upp bi der pergirue fom den ber menniffan blef rånad på af ob." gör att if förmofist tiotta laffaren, will jag nu lemna at bonom att fielf beoömma Rofenqroarns abvofatoriffa talanger, od blott beffifiva butu ban Iydfis gen flapp ifrain fafen. Sabe æofenqwarn ei baft ná
gon ffyodsengel, fom marat öfwer bonom, fa bade med fáferbet \&ångboimen blimit oen aibl, bwareft ban fått brila fig från fina utfi̊nona möbor. Şan rgoe lifträl en goo genius, en groinna, fom war nog blind för hans mång od flore fel, od fom ei funde infe att otadfambet flulle blifma bennes̉ belöning; - att hon genom fina tárar od böner omfiber efter tio wedors forlopp, fà bewite pomrarnes biertan, od medelf penningar tillfreogfagiode fátont: Den, att fatens̉ brottmålenatur blef förmanolad. S(b) fom färanornei yrfade något anfroat, fá blef Rofenquary blott tömo att bota för inlleri, $9 \%$ blef wår flomafare åter författ i fribet, ed) tyettees míja $i$ lugn fortfätta med arbete $i$ fitt yrfe, men utan någon liten muntration funde ban cj tänge fin* na fig. San bráfabe Derför fin bjerna med funben ríngar i bwilfen genve ban bárnäft ffulle föriöta fig, Då ett lyditigt tillfälle fom bonom till pas. En bantelabefjent bave nemligen beftält arbete bos Rofenquarn för circa trettio Rifsbaler, fom ban ei funoe betala oá det blef faroigt, Sgan limnabe föroenffull fitt fictur till ふofenqwarn fafom fápers bet; men bá ban en föndag nágon tio derefter Fom upp till 刃ojenquarn med penningar, ia giove $\Re$ ofenqwarn, bwilfen uret föff fárbetes ifmaten, ej nágon $\min$ af att aiterfãala oetfamma, pђuru ban fâtt full liqwib. 3 ffallet proponerade Rofenquarn att man fuffe ora fig en liten tille; fary gå, får gå, inftambe ben unge mannen, fom ei gerna tunbe motfó freftelferna; od feban af Rojenquarn bjuben förfrifuing blifwit ritligen intagen, for giá oet fom det wanligen går pa onlifa nöjen, "tryodtrás marn" forlorabe fin fifoda od pengar bertifl. sikgon $^{\prime \prime}$
tio berefter blef nämnoe banteläbetjent utan fonbition, od ban miotalade Rofengmarn att f\$ bo bob bos nom tilloeß ban finge platz. Sär, tantte Rojenqratn à etwas fu vertienen, brarfôr ban wilior ben ute ge mannens begaron. Men, fabe Rojenqrarn, "fom bet ar onrt att intaga fitt lifappebafle på fállaren, fâ lon cu lemma mej de pengar bu bar, fá fell bu få mat boz mig äfwen." Derpå ingifí oen gobtrogne ftace farn, od) fà oagar bereffer förtiarabe Rofengwarn, att om Gan ei finqe mer pengar, fä funbe ban ef Iängre bufa fin'gäft. Denne war el ffaoo wio faßa, utan måfte lemna fina nua föflar med galofder till Rofenommarn för att ej blifiva uttaftao. Ro. femqwarn átnöfue fig bermeo ănnu några fä bagar, tills en aftom, bå oen anbre fom bem, Nofenqwarn beit fonica fortlarace wänflapen flut, od) töroe mannen ut på gatan att taga logie, braar bet fölt fig Täaligaft.

Dnlifa imảáfwentyr, fom bet nng beffrifne, funde ej tillfretêftälla Rofenqwarné ärefyfnab. Rảgra mánas ber bereiter begaf ban fig or: afton ăter ut pa afteen: tor, od) benna gäng oynnabe lbdan bonom fa, atf ban fict en fig meta reatroig motftảndare. Sär han fom vit fincte fram på en gata, der en miffolfustyg gnao págiff, fräffabe ban en fergeant med trilten han fom $i$ en fá ojupfinnig sifputom Smenfafrigatens rugligbet, att be fuart fommo ilfimen p ${ }^{2}$ bwarann; Rocenqraern frántog $\delta$ à fergeanten babe fakel od Eoppet, famt faftabe alltfammane sfrwer plantet in i ofwannảmibe higgnab. Det gif STofenquarn benna gâng ej bättre an bi ban ratabe ut for Betm $\mathfrak{B}$., utan maffe Gan afwen nu frypa i furran. Senom fiil förr nämiba flyoošengefs förbóner ôd) uppoff:
ringar, flary ban frán faten ferr temmeligen gobt prià od fatt blott fiorion Dagar arrefterad. Eiter benna förluftelfe Ispabe ban benne od) fip fjelf att meo allwar arbeta pá fin omwändelfe od ej mer lăta nă zra ontifa exefer Comma fig till laft. Det todtes aftom, fom ffulle Rojengraarn bålla oro; ty) ommanuntantager nagra fmá upvfriffande flanşmål få Sre bytfor" fllerpå Rryp in", fant emtetlanåt utoelab extra forplágning at fina arbetare, bivilfo iblano togo bumbor oerôfwer od angáfro bonom for olaga "flantnina" - få inntes ban ej till infor spolifans eller Domftelens ffrant. Rofenawarn bade unoer derna tio lagat att ban blifroit mäftare, od) ömnate nu "orifroa' iftor ftola. Şan arbetabe äfwen ganffa flitigt pà fä mál fitt efonomi。 ffa beflån, fom på fin fjäls biloning, bwarom jag - Det fronare flafl utiorligare orba. Endan od bans bielparinna gnnnade Rofenqwarn få, att shan inom Fort, genom ftidfiga arbetare, fom $i$ ropet, od blef all mer odi) mer arlitab. Sina förta fortjenfter anwảnos han att "ffa upp fig fa, att han blef riftigt pá "wräten". Dđ wi fe bonom Derefter fonoagarne fia fommaren "uppfrädt" fwart ftaf meo balf mife briba fort od fyror fá wioa, att han utan fara för trängiel ffulle beqrodmt funna rymma eft par oäder ftinn i hwardera benet. Sio'enqwarne wälfand filltog, od tá thatte ban fig ef längre bihöfma ben föfjeffagerfta, fom få oftaräobat bonom ur be Eritiffa belägengefer bwari ban råtat, utan föroe benne belt enfelt på porten. Jjan log fig i ffället en belt ung flida med forbelaftigt utfeende, att foreffá fitt bucbaill, ody bortjabe funbera pa att blifma minft Siapten wio Borgerffapete lamafleri. Denna Rofenquarns febriare bubbåterffa wille lifwal
inte ingå på bet nôrmare főrbaillande, fom Ropen= qwarn aftundabe, brorfore ban efter en tios fafänga fórfóf praftiferade atffilliga bonom tillböriga linnes perfeblar i bennes gommor, od) angat benne för ftold; men frwilfen uräfning tifträl mifindabes.

Ungefär wis famma tio fom en ung bandlande på obeftand, bwarfore ban ämnabe förföta fin inda i Mmerifa, gorbenflull förfaide han bela fitt lösörebo till Rofengwarn for en jemiforelfewis ringa fumma; men Rofenqwarn twar ej nojojo meo att bafwa fátt Épa ett elegant od fulftandigt bo for on fpotrfyimer; han wille bafwa det för intet. Med Detta mal ifigte miotalabe ban ett par betanta att infinna fig bos bonom Den Dag ligwio ffulle ffe, od) nảr oda fäljaren infann fig i Rofenqwarns boftab, forteflog Rofenqwarn att fälffapet ffulle fóljas àt till, ett utwarbshus för att intaga on fexa, feoan fiqwiben ffebt. Emot Detta förfag war juft intet att inwänoa, brarfôre promenaden ftälloes till uppgifmet fálle. Efter intagen fexa reqwiteras topoyar od founid, bwarefter Den ena af Rofenquarns befanta propomerabe en fiten fille. Denna propofition antogs utan omrófoning, od) fpelet fortgif en frund med omverlande Inda. Wen fnart nogroanoe Fortuna roggen á Eobmannen, fá att han fortorabe bet ena partiet efter bet anbra, (Senom förluften od) pouniden ifrigare, férofiade ban infatien, ia att efter năgra timmars förlopp babe bela löpefumman pifmergaitt i De "allierabes" fiator, od ben bettaganšwärbe unge mannens tafa till fifta ffillingen 10 mb. Sya detta fätt foftabe bela det wadra boet $\Re o f e n q w a r n ~ c i ~ m e r ~ a n ~ o m f r i n g ~ e t t ~$ bunbra rifgbaler, inberdfnadt arfmodet till de bäba wännerne, fom warit bonom bebjelplige.

Eiter benna febnave manotver fid Rofenqwarni fitt Gufroud att ban flufle ffaffa fig eft rift gifte． Iill den änban bórjade banfefig om；men fomlydan troligen ef ffutle gunna honom i suftuftaben，of ban war＂wát fänd＂，fà beffet fan aft，genom någon Pommisfionär böra fig fore $i$ tanosortent．

Fór winnanbe of änbamảtet fatte ケofenquarn fig if forbindelfe med årffiliga marfuassbandanbe， bvilla genom fitha refor woro brtanta meo en mängb rila bónoer．Slutligen påträface ban en Serr $\mathfrak{B}$ ．， fom foreflog ケofenquarn en Enta od en Rultållate botter，bwilfa båo woro till äftenffop leoiga，efter fombe deflifes babe goot om mynt．Fgio berma ulloere
 Bfo om Gan ffulle wilja wara Nofenquarn bebjelpa fig och genomorifma fitem．Sagt od gjorbt，Şertarne foljas \＆̊t på bôften till＂iöremåtens＂bem，betăgna i ett af Sweriges weftliga fantoftap，hwars innemánare mio ferbeles bögtioliga tiafáaən benämnas＂Iutfiffar＂ od＂थborrar＂．

Framfomne till $\Re$ Refibensftaben $\$$－foretogs promenaben till bet ena forremălet，Rufthálaredotts reng eft find：utom fraben belägna boftad，hrwateft B．fåfom befant od）wăn i bufet blef wál mottagen
 Fen ban，för det ålbriga och oftningabmärda wärbfolfet prefenterabe，med tillägg，att Fofenqwarn wat ben fiotrfe od）ffictligafte ffomakare fom，froan J̌erufas leme Gfomafares tio annu befanolat eft par wänoa flor med＂Raáarepump＂efler＂aflappal＂ett pat ＂Stuflai＂，of fom babe＂Dorf＂att enoga＂乌ela reedon，utan att begagna fig af fomatarene bögtioso Dag＂frimánoagen＂．

Benom benna flidligbet od arbetfambet was Rofenqwarn odfá blifwen mägta fórmögen, hwilfet áfuen funde fiönjas of bans ofantliga glittranbe ftentingar, fom woro placerabe en pă brarje pef: fingiti, jemte wainga andra onibarbeter, fom ef fo̊ noga ipecificicras fan. Tillifa fortlarabe $\mathfrak{B}$. war Rofmpmarn ell mydet berefi od färo man - ban
 tola en mängo bàbe in od ullantifa - begripliga
 ffan". Şärigenom war Rofenqwarn i bufivubfaden mydet aftad od) med diwerallt i de bäfta falffaper, od till od mes levamot $i$ ett litet famquám af nobeft folf, fom en gång imeden famlabed pi "Ire by tioc", for att forbrifiwa aftomen wio ett parti "Barlatby. vira" - ett mydet fint ipel od en fin "femfinfiwers".

Genom bitta med en martifderejerş bela munwighet framfórba betom fômandlabes wår bjelte i det beberliga Bonofoiteta oggon från belt fimpelt feomatare till näftan en balfguo, fat att be funno figh bógit fmid̛rabe af att unber fitt låga tat fá fom gäft byfa en fåban "harrulabr". Eiter rifligen intagen fagning, fom berrarna woro nog gemena att lăta fig wàl fimafa, anträboes diterfärben tíu faben, Der öfreerlàggning böll om fäftningen ffulle intagas med form eller genom en orbentlig belägring. Det förfinámnda fättet wann flutipen gebör ode beflotb att Rofenqwarn medan ífivertafluingen annut warade, od inman man bumnit gaffa fonjelj med áffiliga "tanter" ed gamla faffefyftrar, genaft följanbe Dagen ffulle med fiaft uffora anfalet.

Dagen derpå finna wi $\Re o f e n q$ waen på báfta fátt od) efter bans eleganta fmaf uppfiffad, med frambåret
brinbt, infmorot med minft ett qmarter fomolia, emedan soßen fom bin fánde efter oljan, ej brepode fig om att taga reba pa af brab fort ban fulle Fopa. Detta betyboe tof föga, it) Rofengmaine fina Iuftorganer moro ei fä nogratnabr; fäleoces war nu allt wälbeftällot med buf:bubet, faftn din fäg ut fom en igeffatt. För ofrigt war Rocenmarn illabo frari fract od bito buxer, msd en ur ficfan lángt utfiufance näsout prátanoe i rengbägens bjertafte farger; en lyjanoe ríb balfoue meo ofantliga finbbar; mängfárgad lyäf meo in betö wer i mảnsa bugter frän ba! fen netbäng inbs, gyflne utleoja od) fingrarne ferfeobe med be förenämoa ofanliga flofemgarne.

Sàlunba pa bäfe fâtt berwäpnab, marderat Rof nquarn i ifmard) fitt má till möre, bógf biláten moo fig fielf, od हifmettugao att ej ense en grefwinna ffutle fuma motfá banis figut od bans wälta'ighet. शSio framfomfen blef Piof anmart artigt od wat mottagen, famt firfragad om han mille baila till govo med brad buit ictmåoop; bwilket Rofenqwarn i fonflon af fitt w ree midet neclatanbe fortlarate fig ben gen nill. Eiter intagen frnioft begaf fig bufers medemmar boar till fitt artete, men fom ootren ibu= fet, Solwa, wor $i$ en ince fammere figfefott med
 enfifilot funna à famtaln med is ne. Effer nügra banolingar for ott if röfien mint od meloorfl, ber, jabe Rojenquarn fomal t. Sman lâioren gorio bes
 od) Sorve ár bet nöfift att fôrf balve en liten fun. flap om Eoroas farattar: hon war yngita botterth od fin favere bogonfen famt bögfärtig o.it inbuten, men frujabe ed pioffrabe meb faoren fa, att lyon, genom
b) and froughet ior berme, fict ratoa $i$ oftting. Soun war wio oenta tio oinfrizg 68 ăr od babe baft gi teimálsanbuo af flere aftningswärbe mản of bennes fianb, men briffa alla bon afflogit, emeban bon i tanta vá fin förmögentet nöbwánoigt wille genom fitt giftermal blifiva fiu! od helf onflave bon blifioa git mod en Stoctholmare. Kill detta wor Rofenqwarn oflun ig om, men ort tjente yonem mer än all bans alffwarobet od talförmiga.

W2 wilja nu återgå tifl pariernas ömefitiga fama!.

Rolenquarn tog Zonas fyßerfäthing tia infeb. ning for famtalet, od) froan ban en ftund dfett buru boll wifoe, boijade Fofenqwarn falunba: fa tror Lilla Iowa lan wafiva. - Eowa: fu bet fer berrn wál - Rojengmarn: ja mäifir oả nu, men om ja "I fá förtatlanbe fafl ftutle lite närmare fat ta den "intimiten" i aniprák, fá flulle ja juft fom efter mitt funcament tyda att betta bera ä en allifor mydit "percufiöz" gysflfätning for on fà "fdantil" flida fom Romas fmå fina fingrar, bwifla om ja $i$ "fai forbållande fall" făr fáfa min wellifa ed upprif iga tanfa, i fäller borce bara roa fej má att brobera a if fammarouffwaf $i$ wirfbåge till toffor, med mera. Sowa: berr Rofenqwarn air aflt för god, men ia à bara en fimpel lanbifliãa guonås, fom majte arbeta för nyttan od inte for nöjet. Rofens qwarn: शifwen detta, litla alftwäta Sowa, finner ja mydet if froesftatanoe, a di bewifar lywittenftifnad Dá ä mellan landaflictorna od waira Stodbolmgboctor. Men efter wi mu fommit pa tal om faten, fa fan ja' i ben "punten" unte annat än forfiara mitt foorfa ubje ă fan i "fa fórbåtianbe fan" ej annat meoge
ăn att bet ár filffretsiftallanoe att finna，bet Powa à fárafe．Soma：fors，betr Riofengwarn gör mej fors läzen meo fả mydet bers̈m．－Rofenqwarn：ab ucj， i＂fá förbăllande fall＂fommer dä aloris ifrảga att berômma，dà à bura ralt pie fafen ja nill fouma， á Sowa má tro att oà woro＂fulmintationêpunten＂ för mutt äda bjeria om ja en dag woio i＂fa fôrs ballanbe fall＂nog ludlig att få fon min tuftu bom．
 fom mamell Sowa，Men（med en fötiulance blide －ungefär fom när en witofint tijur glor pi flag． taten－od en fut i förbălande bereitel）den lycs tan a rift inte mej forrunnab．Rowa：（fer fig fielf） adt！broad den Rarkn ä fót od fä omt ban blänger pà met－（högt）àh ort fla herr Rofenquatn inte faia，ia trot nos att bwilén flifa com belf ffulle wilja bli berns fru．Fofengwarn：tror £owa oä， nånă，ia á nog en reyjal lar oct fá máa qowa too， fâ att i ＂解 förbatlanoe fall＂hat oü hingen fara；mea efter wi nu fommit $\downarrow \mathfrak{a}$ cen＂intinitin＂，fáa di min mening，att juffiom $i$ oen＂punten＂fråga Zoria om bon wore nog＂oidantil＂ott fwara mej nej，sfter allt brad ja nu jagot om ja $\mathfrak{n u}$ virifle friar te nk ； a ja fta fäja，att min buffu beל，öfmer inte mätwa eller fipinna eller mjölfa fo＇na ofler ă ut om mor＊ narna à moda lagän，uran bon bebobímer bara laga matat of of bevemellan far yon fläda fig ifioen od annat＂id）antilt＂thg mä blommer i batten od gôra brato lon will．©å inte behófwer Zowa be： finna fij länge，utan ge mej is ton mä famma，fi fla lowa fá fí att när Eotwa fommer te Ctodfolm， fla wí roa op，ja wi fla till ả má när ou onffar gá pä oi＂fぁ）antila＂balerna på＂马offuln＂，
\& på operan \& pă fpetalle' mä. Sowa faft en funb od) funderade pit afl oenna berrlighet, od) ránfte att Det flude allt wara bra att på bitta fâtt qroäfa fina förra friate, fomt fina för gifta fiftrar, broilfa ofs ta nog bantat benne for bernes bougäro att ej wilo ja gifta fig i famma fiano fom Do; od) efter en ftunos öfmerläganing biflöt ben ait gifta fig mo Roiens quarn, om bwifet beflut bon underrátodo bonem. Din baso mer fortjufte SRofenqworn tiftace fin per= fon od) fin toältalighst bela förtienften of framgan. gen, od war i "fá fortåuanbe fall" bégft belaten med fig fielf jan lofte frán fin miolyftiga urteb. ja en minore ring, fom ban bao att Eoma ffulte bärá fom ett iuf gel pa Det "idantila" förbund of ingatt, od bad beane feoan gả eiter förälocarne. Dả Defa infommit, griper Nofenquarn med fterfa beg: fiotijg) om Ea:vas lilla tap, od framyár gra vis $t$ tiff: till of gamle, buyar fig mydet "fluantilt"


Voftar od börjue foljante forflaring: Dả fâont aft Lowa à ia ba fommit pá Den "intiviten" aft,
giftas, a i "fi forb)dlanbe faln" faten a eftamerab of emt:lan, fâ boppas ja' att yappa a mamma inte bat nảgot ercot ben "puaten", th) ia ffa juftom att fäja å aft be á pă-ett fdantilt fätt, á ja $\tilde{a}^{\text {ent }}$ bebertig tar, fà att - bwad fäger bu Sowa lifla? ba wi inte mut fommit riltigt ofimerens om fatert; $\dot{a}$ pappa å mamma funna aflt få en fámre mảg. Derfore refor fa bit nee om nagen tio, bá wi funna riltigt Gti förlofmade, à fà tan ju brollopet fti i wait. 2 (a benna wáttalighet od) Eowas wilja funte be gamle ef motfti, brarióre faten faftialloces till Rojenqwarns bögita belitenbet. San tog berföre affees, od feoan han od) gubben tutat om litet i faben, få gioror Rofenqwarn fiy farbig att följande oagen áterrefa till Stotibolm, fom äfiwen fleode.

- शa trobos ban allt wara wälbeftaflot, bwarfore ban efter ätertomften ef wioare wille wiolánnas ben tjenft s. giorbt yonom, átnut minore Den betalning ban lofroat bonom, utan böriabe i faillet pä fitt wanliga maner obfoerbopa $\mathfrak{B i}^{8}$. med finmforo ed) otioigheter, for att Dermed blifma honom quils. Detta lydiades äfwen, men B. cänfle for fig fielf: bet jag har uppbnget fan offá nedrifinaş, ods borjade föroanflull genait lägga banden miowerfet. Jnom Fort fom en firifo lie tifl \&owa od) hennes forälorar, fom 值血loff nog bao dem raga fig fillwara för Rofenqwarn, od bwari than beffefe fom en i gigita grad miffänd perfon, bwilfen fetat arrefterab famt warit tilttatad for baioe oet ena od oet andra, med flera oförfämba paftåenom. Effer betta bref fom flera med enabanoa inmebãll od gafen bave ej blifnit plofiao af Ropenqwatn om ei Eoroa warit fá beftämo i fin wilja, ty) fou maffe bon beta, famt om Refens
quarn ej fatt fig i beröring med en på orten bofatt gammal tant, f. D. Stodbolm3̄bo, manligen "Bläd)an" fallad, od) Pan bända ef utan flal, emedan malicen päftar att bon gerna tog "ftarten". Denna wäroa Dam lofwate ban gulo od) gröna flogar om bon wille bjelpa honom, od bet gjorbe bon äfwen; men fiat tröffa fig med att "Din beloning blit flor om of fen". Slutligen, efter mänga friber ods mánga binoer togs lysningen ut od wertftattors; 14 Da gar Dereiter food brolloppet.

Den bagen flulle lafaren pett Rofengwarn feban ban giort fin toilette. $3 \circ g$ will fórfófa aft beffrifiva honom wio bet titlfalle of ban traboe utior trappan ifrin fitt rum for att begima fig tifl brods Ioppdfaten. Då ban uttraboe genom fammarbơrren, war lyan enligt fromanligt brut itlabo fwart frad od tyror, bryit balsouf mee be wibuncertigafte öglor od fuibbar, bưtet bräntt pa Iroja-maner, od anfigte, bwars naturliga färg war affgrå - bwarfin pauna, néfa eller bafa undantagne, meoflf cinober upporifmet till en wioa bigre färg an oe bjertafte frogialoufier; pả Ђänderna, bwilfa till forlefen fullomigt fitnade beforfta onnggrepar, babe ban trád bwita banoffar, od Derutampä fina forr omtalade Flaftingar. Salut, ba foftymerad ämnabe bare juf nebftiga uffor trappan, Dá ban eiterfinnanbe ftionar od tager upp ur byxfic= fan en gammal ewangelibof, bwilfen ban får upp pa ett falte fom war meflanlagot, od börjar fafisa od tugga, tan lefaren gifa flvarpa? - 3o pa migiel. formularet.

Qäfaren bör if̛e fórunbra fis bärófiver, ty om Rolenqwarn ei iaftragit betta forrigtighetsmått, funbe bet bafwa bandt bonom det mipobet att if weta
nảr han ffulle fiwara ja bå prefen frågabe, od) biy* lift wille ban färfäfra fig för.

Dd) the tu woro nu ett amen! famt refle port berferer till Stodbotm, od lefo bär i parapifif enfalo fâ för innerligen wäl, i bela - trenne mánaber; men en roacter bag efter námnde tio fann man De fot a malarne en morgon $i$ ben meft foritiufanbe te'le à te'te, fom fynes af nebanfǎenbe frädfuitt.


Driafen till fmefningarne war att $\Re_{0}$ fenquarn ba* be unber veneri fanor pifallit blepprer, od fom ban Derizenom en tio wat "owerlfam od) oformogen att föta om fitt bues, fá bőrjabe soma, aft fpana efter oriafen, fynnerligaft fom Niofengwarn, for att ej oroa benne, omforgsfulft boloe detfamma. Sotwa lom frart unbet fund med brar flon tfämbe, od) vermed wat bon ej rätt belåten. Slutligen, feoan wärffa bettan lagt fig, mafte bon taga tifl bỏneboten, ja bon för, nebrabe fia till od meb fá langt, att bon om aft=: narne fielf gid tid läfaren efter beboiftiga fatwor, od Difiga mibicamenter. Detta Pan man falla. egs
tenflaplig faflbit. Efter benna tio lefoe be etf 'idanilt" lir tillfammanes, ena funben band i bair od) Enif $i$ frupe, od Den anbra funde be fyfa bwarann baibe bär od oer; ban war ute ed rum. lave famt umȩías med cauftänoiga qwinnor, od bon bod fafferep od fqualletfonfeljer meo grannar= nes pigor, for brilla bon hade ben tillfrebeftallel= fen aft tafa illa om fonom, famt öppet berätfa affa âfrenffapliga bem emettan fórefomna tiftorageffer. Ş\& ny巨nämoc fatt tefoe be băage mafarne glaba Dagar brwar pà fitt băd, utan några obebagliga afbrott, tả man liftoäl unbantager nảgra fmả upp= friffande motioner, fom flofenquath boll med fina gefäller, lärfingat od pigor, od hwarföre aft bin emellanät prefenterades infor syolifens ffranf.

När Rojenqwarn war ute på ina mantratio. ner, babe ban mángen gång ftor njutaing od till: fridstabllelfe af fila nöjen. Ên förfe DRajoag, för inte bunbra dr feoan en gảng, ffulle Rofenjwarn ut till Diurgărben for att brida merg $i$ benen, od) feban batla granna oratio ier, fom ban efter inta* gen förtärina tia Stingbergs bracef bans forar tabe waitalighet fororfafabe ond blob, fi aft matt nen blef utföro. For oetta mipobo tog ven oförftráde te mannen fig gemafी gamo; od) nar bain fom utan* före bufet, lâg inmio wäggen en flagen bjefte, Det will fäga of farfediet flagen, fom Rofenqwarn ifin weede fattar, refer upp od ftôrtar åter bandeléf i martin. Denna fega omenftighet ajäge af flere pire foner, britfu genaft berjabe, med babe orb ód) ger= ning, tilleättarvifa Rojenqwarn. Depa perfoner anfá go bonom wara en bättre farl, fom enoaft unber ins flgetien af rujet funnat banola fà obetảnffamt, men
nd̊gra i gtannflapet fationerabe dfaribrängar, fwifo fa närmat fig for att afe tumultet, fände frart igen Rofengwarn, bwilfet be ej orőjoe att unberiâta be Derom ofunnige. När ábỏrarne förmummo betta, uto brutto de bels $i$ hurrarop bels i bwiflingar, od) fa begrantes en batalj, bwarẻ make à Djurgárben fôrv ej inträffat. Wio Blåporten woio onfring twảtufen petfoner forffamlabe, brilta wio namnet Rufenqwarn «rfo:0 lieufom en eleftriff foot, ed) fom om be was rit angripne af berferfarrafer! rulabe be tiafammans, famt med zappar, fnntnáfivar, battor od fparfar trafterabe bell ene få wal fom den anore, wán eller owän, utan affetunab, boct ej att forglomma Rofen: qwarn, bwillen blef ià wál faggnab, att bă banflut, ligen ft. ju pa morgonen fom unban i en omnibus, bave ball unzefärligen foljanbe utfeenbe: batten bor'a, Dito batebut, frage ow natttappa, シ̈gonen iger fruflna, gula, tída od blă, läpparne blociga od iform af trad tolfftill inge̋medwuftar, ffråmor fortutan all änca; bans med fnormaferier odf toffiar rift utfirade långrodf, Delad i trenne delar län, छsfter. Denna Majäio babe ЯR. nöje od) minne af i minft fiorton oagar, ode Den fom undee tis oen fice oin äral att tráffa mannen, funde ej annat an anfe bonom for ett lif, emeban ban difer hela anfiglet war ofwerimetao med btyăttitsjalv.s. Fefons qwarn bade efter oenna defwentyrliga luffäco fnap: paft blifwit åerftaflo, forcản ban ater ffaffobe fig en liten uppmuntraik. San ffulle nemilizen gả ut tifl Djurgírden i ett ärenos, dả ban på bemmagen ter ifrå fảnve fig tarftig, od) oerfor ingict till "§̧d= mutter" for eabưllanbe af ett glad.

Der infomrien tráffabe $\mathfrak{R}$. áptitliga balanta, i brars fattfitap fortating intoge, broareftir besfe be

## 28

gafmo fig berifrait, giln $_{\text {R., fom unber tiben fett }}$ en f. D. pelibbetjent, betant fedan föregå:nde - tiber, infomma, wille for bonom wifa fin nuwarande for: bet od eligans, bwarföre han börjabe ga ut oø in m.llan rummen, framade fig fom en talfortupp od) ffredabe lifiom benne nár ban fär fe en röb ibawl. Denna promenad at od in frörde Det $i$ inte rummet fóriamlaze fällfapet, broarföre be bdoo $\Re$, att få warn fridadi for be:ifamma, emeban nummet war of bem abonnerabt. R., bivars oforffesidta mod (om man tager i berraftande def oberyblighet fá fnort handling fom ifraga) genom of fortarba watfforne fitgit alloeles ofroligr, fortfarabe bermio: "ja fär be er att i foo forbatlande fatl inte intivitera mej om ett fdjantilt forbstllande, for ja fia juftiom att faja att ja á fór go for att i fá fórballanbe fall tåla na'ra approfकär af tåcfua bára fom ni; à cm ri wore tjuge gàngir fler àn ni á, fa tan ja i fa for: baflanoe fall genaft på punter. fafta ut er allibop, om ni wia tala we mef om ben intiwiten. थil for rexten bwa tan ni fórfta, tan ni Granffa, fan ni Engelffu, fan ni "§grafin", eller fan nitala Swens. fla gratimafalif, bwa fa'? eller bwa will ni refo. nera mä mei om, will ni tala mä mej om Soln. giten, efler Religion, etler bwa fom brift, fä fan ni, om ni tar bela fulfetten má or, inte befla mej i en enva punt, for ja förftar mer in ni bört tala@ om." 23 änta lite, í ffa' wi ge dej fór fulfeteten, fwarabe en af ofmannamnte fällfay, bwarpa ban gaf $\mathfrak{F R}$. en fâ bafrant orfil, att ban foll batiánges uti eft fort trig med fiftrafe, fom war placiradt mellan $\mathrm{tb} f \mathrm{f}$. bören od en finimatsbyta, af bwars innebail föf, fan ej unberlàt att ritligen parfgmera od infmoria
benom. R:S tapperget for fiwann fom genom ett troll. flag, od i fatallet för aft "genaft pă punten" fafta ut fäaftapet, borrjabe ban fprattla fom on frorgers od ropa pá bielp; men den gången fom ingen bielp firrân ban blifmit orbentiigt mórbultab, oả flutigen "马emutter" förbarmabe fig ofrwer bonom od lepfag ie be bonom ut genom en butport. Sáintwalao, frute Ien od blooig, fom $\Re$. nu war, funde han ei gerne pasfera gatorne till fitt bem, bwariöre ban ingide i ett breorio belanget lus od) buttade pa foffa oorr ban triffabe; Derne öppnabes af en álore militbr, fom genaft wio $\Re: z$ åfun fattabes af meblioanbe, bat honom friga in od) erbjö yonom fitt bittäbe. Deita litt $\Re$. ej faga fig twenne gainger, utan mots tog deras omjorger, brifa ban pá fá fätt webere gälloe, att ban bab fin wäro ftido efter bimerfe fore täting för ett par rifibaler, fom ban flufle betala få fort ban blifwit fà pase een att ban funde fome ma i ficfan eiter fina pengar. Men feban $\Re$. blifwit twátad, tortab od pláfrad, låtfabe ban fom om bet regnabe, od) begaif fig baftigt beriftản.

Några månader efter venna banopåläggeffa Fommo fyra Mormonplefter refande, for att under fen of frombet od oforwitlig wandel utbreda fina feoeforberfwanbe irrtåror. Siled en af bedfe apoftar formerabe $\Re$, betantflap, bwarefter ban blef inbjue oen att bewifta Deras jammanfomfter. Wits en af begia rooro abōraine ganffa talrifa, famt beriblano flete tillboranoe anora fetter. Efter fórebragets flut, brilfet ftiftesmis bolls af en ffrdooars, en feattnals le, en f. b. intuftritiobare, famt en fomalare, frame fállo $\mathrm{E}_{\text {ben }}$ fraga till áborarne, om be babe nagot emot Deras férebrag od) tảra, odi om få roore, wifle
be ingd på bwarje dffab förlfaring. D\&̉ uppfloo fleve talare od fragor od fwar ommextade ganffa lifligt; flutligen ytrode en of apofilatne: "bet fan mángen gång of wára átbobver thatas, fom om wi talte i haffig wreoe, men fä är el forbatlanort, oft air blott anoans ingifwelfe fom lifmat of. WBio o.to ta yttrande tyatie $\Re$., fom måft tiga bela rioen, att bant ej längre wille låta fitt ljus ftả unter "ena ftäppo," brarfôre ban fom en ratet faftar fig in i famtalet med foljanbe fnilurifa od) minnestwäroa yit= ranbe: "mina berrar, åtbörbernas ultuct ja, bä ä belt naturlit, bá fommer an pá menniffan's tonfti-
 betta B̈gonbliaf fiff ingen orbet mer, utan $\Re$. forto fatte mes fin fio artabe orotion, om Juvith i badet od) Sufanna fom afbogg Şolofernes bufrob, med mera, fom ingen babe battre reba pa än ban.

Rofenqwarn fortfor nägon tio att oeclamera fina "intiviter od) punter" for nämnbe rifigionz̧par= fi, men oda ban flutligen fillángre mann gebor, få beftot ban refa till en annan marfnab, fotjafttigen borjabe ban afbttra fina mobilier föi att erbåla ers. pengar, men allt fter fom han falbe od infasfera: be penningarne, lefoe ban frift unbas, fa att man ej wet ont penningarne rädte änta fram.

Eafaren torbe bafma funnit att wår hjefteß roert. singefrets foraderer fig mellan framtioen od mobelit. Den, fätebes till od) meo före en at hans famtioa, Den fera "Rarl ben tolfres" tio, od) att bet derfos re á froart fôr författaren ott på en få lång frâtt= gång funna uppinafpa afla en Rofenquarns bater;
men om betta fifla obetybliga opus blifroer meb off merieende mottaget, få flall författaren en annan gảig ribegora för åtffillige Roferqwarne olifartabe lefz nadsafmentyr, bwilfa nu förf fommit sill fortiat: tarens funftap genom Dediffreranbe of nägra gamla formultrabe pergamenterrullar. Din man Driftade antaga, att $\Re$. tillbörbe wår famtio, fá fulle wi reiljd belfa bonom meb ett ljubeligt: farmă!

## Serr <br> शofenquavn!


(18)

