## Pennritningar

# STOCKHOLMSVEREDEN, 

af

## Joacyim atitnius,

## och

 Elever vid Akademien för de Fria Konsterna, STOGKHOLM,
Hos Bokhandlaten W, Lundequist, 1833.
varuatian 8 Stotaubus

NかTill den Hägö̈borna, Kälborıa, irevördiga, Högädla, Konstm erfarna, zirliga och Valfór ständiga Allmänhetcn.
Tverne unga arlister, som förgäfves erbjum dit den patriotiska konstföreningen sina arbeten, huilkars värde blifvit misskïndt af Here rar Professorer oche konsthännare, hafoa taw git sig före att meddela dem at allmänheten genom trycket. Visserligen hafoa deras Pennrieningar en hell annan frsiognomi än âtskilliga andra artister finna välbehagligz men dé hafva atminstone ett paitriot skt värde derföre, att de hvarken äro lînade frän Tlalienski mïstare, eller gjorde efter Fransyska stentryck. Ämnena äro samteligen, sâsom ock titeln uitvisar, hämtade ur Stockholmsverlden och törde derföre ucke förefalla främmande. Det är vâr menìng att, ơm vâra rutningar efnitsshaga det stora Publikum, nemligen det pà fyra stând eller fötter framvandrande, forlfara med vâra bemödanden att lära kän. na och framställa förhälllanderna inom des?
hufvud, vi mena hufvudstadèn, Alt befolkningen inom ett Rikes hufvudstad visserligen förtjenar kallas dess hierna, är förmodligen en tanke, som icke förefaller oväntad för den, som föreställer sig tela staten sásom ett fyrfotadjur, t. ex, ett Lejon, livalket man till och med kan hedra med namnet Götha, 1 hicrnan förefimas visserligen mängahanda urvediteter och andra ákommor; särdeles efter föregiende rummel, somz vära publicister kalla revolutioner, men dî vàra bemödanden gà ut pâ, sî väl att undersäka och-afteckna de högre, som de lägre organerna inom Götha Lejons huf vudskal - vi bibehalta bilden - hioppas vi icke blifva anselda a för alltför förmätna, om on och annan cruditet blifvit vidrörd i förbigàende. För öfrigt má vz förklara, att vi icke tagit oss före att utgifva vàra arbeten, om de pâ nägot sütt Kunnat pâ annan väg komma för vâra täsares ögon,
Slockholm; pà Märten Biskopps aag, 1833.
Joachim Ritsius. Patrik Pfefferkorn.

## 

## 1. Enkefrun vid Goothgatsbacken.

I en af gränderna nära Göthgatsbacken bod--de en Fru, som vid omkring 26 års aider befann sig enka, barnlös och oberoende. Hon hade hyrt en liten nält vàning, och lefde så lycklig man kan vara, dâ man icke behöfver hysa några andra bekymmer, än dem man gör sjelf, liksom för att stundom uppfriska sig frân likgiltighetens dvala, Fru Landeborg hade varit gift med en förmögen cmbetsman i Banken, och lefde af sina räntor och pensioner. Hon var alltför förstândig, för att icke inse lyckan af sin belägenhet och genom ett lefnadssatt, som pã nágot sätt kunde bringa hennes forbâllavden ioordning, störa sitt Jugn, Hon gjorde inga kalaser, ntan bad de vänner, som besökte henne, dricka the hos sig och någon gång

## - 6 <br> 

bevista en enkel, oförberedd soupe, Hon var sjelf ofta bortbjuden; försummade sällan en Concert och besökte temligen flitigt spektaklet. Föröfrigt var hon ytterst graonlaga om sitt rykte och försigtig i sitt uppförande.

Menüiskohjertat är emellertid elt besynnerligt väsende: dess oroliga begär kämpa bestandigt mot det lugn, som det sả lifligt önskar, dả det blifvit-skakadt. Fru Landeborg hände huru heanes lott ver afundsvärd, men hon erfor likväl allt för ofta den tomhet, som ensligheten förorsakar id en själ, hvilkens förmága saknar den spännizg, sona verkligheten gifver.

Hon hade tillbragt föregâende dagen i elt lysande sallskap der man hört mycken milsik, och steg nu upp om morgonen, méden viss känsla af tyngd i hufvudet. Annett, som inbar henues kaffe, för hennes morgontoilett; och frum gich ut iförmaket till sitt fortepiano. Hon fann intet

## $=2-$

nöje i sitt vanliga tidsfördrif, utan lemnade efter några minuter instrumentet, Med en melankolish blick stannade hon framför sin mans porträtt, som, förträffligt måladt of Westin,smålog emot henne ur den förgylda ramen, Hon hade just aldrig egenteligen alskat honom, men han var on hederlig och beskedlig menniska, hade allid varit uppmärksans och höflig emot sin fru, och sluteligen hade han lemnat henne i den 0 beroende stallning, bvaruti hon befann sig. Hon kände en viss saknad efter honom, ehuru denna sakpad var något helt arnat än kärlekens sorg. Med uttryck of missnöje pả de fina läpparna, vïnde hon sig borrt, gick fill fenstret och satte sig pà taburetten, fôr att se ut på gatan, Men der förekom henne allt sà tomt. Hon ropade Annett och lät henne gifva sig "Sista aftonen pá östanborg;" men den coqvetta Seraphina och den behagsjuke pagen behagade henne icke, hon kr-

## - 8 -

stade snart ifrân sig boken och sâg förargad at, Den sluga Annett, som förstod sig pá fruntimmer i allmänhet och $\sin$ fru i synnerhet, var särdeles beskätig att fä allt skyndsamt stâdadt och i ordning, medan hon funderade pá, huru hon skulle från sin person afleda den hotande mulenhet, som hon allt för val sảg hos frun, och hvilken någon gảng ehoru verkligen sâllan - gaf sig luft i en skar bannor. Sluteligen utbrast den sluga kammarjungfran: Nảdig frun fick icke tid Tör soupén i går, att se på det nya tyget hos Sachsdorf? Bara det icke redan är köpt af nágon annan i dag!" - "Jag behöfver det icke!"
"Sekfer Sitterquist, som var här i går ocli stämde nådig fruns instrument, medan nådig frun var borta, beklagade sig så mycket att han icke kunde fa den äran, att, om också som hastigast, fâ se nådig frun." -

$$
-9-
$$

"Bry du dig icke om den narrens prat. Han vet icke bvad han säger, I synnerhet är han ifrån förstảndet, om ett fruntimmer finns i rummet, När skulle han komma igen?"
"Han hade några noter att lemna nâdig frun, men han sade icke när han skulle komma, I dag skulle han resa ut pá landet med ell par vänner, sade han, Löjtnant Sippingsköld och Bergsnotarien Gråbergson, Det skall bli musik hos Major Lejonstjernas ute på landet i afton, dả Frökens förlofning med Bergsnotarien eclateras,"
"Såa! Det partiet har varit gammalt."
Löjtnant Sippingsköld skall vara en vacker och rar herve, så stadig och ordentlig, sade Sektern,"
"Det kan väl vara."
"Han har varit förlofvad med den rika Mamsell Silfverkrans, men hon slog upp, för att fä Baron Qvinnerbjelm i stället."
"Han bryr sig lika litet om henne, som nảgon annun ofrälse dame, det vet jag." "Löjtnant Sippingsköld skall sorja mycket" sade Sektern.
"Stackars gosse?"
*Hon har vavit ytterst elak emot honom ouk sagt att ban bara fciade till hennes pen-
 "By,"
"Nädig frun haw val aldrigoselt honom?"
"Jag Lan icze påminna mig det,'?
Han äl verkligen vacker, Svart Lair och de vackraste blá, g̈gon"

Han är icke olik nådig frups föxa herre, solig - ."

En blick tystade den pratsamma"pigan.
Fir Landeborg satte sig áter till sitt fortepiano; dふ̊ hennes vän, Fröken Hjertenflykt, en $f$. d. Gouvernant i ett grefligt hus, inträdde, Fröken var väl icke mycket stor till

## - $31=$

vexten, men hade ett desto störve hufvud, särdeles da det; som nu, var beprydt med en Italiensk hatt, pá hvilken halfya Logårdsparterrens blomstersamling prunkade. "Godmorgon min söta Erica!" ropade hon, 'Jag ämnar mig till Djurgåyden i dag, till den söta fru Silfverkians och hennes vackra Clara, Skulle du icke vilja följa med? Vi skulle vara så yälıomna! Jag träffade Löjtnant Sippingsköld i går afton, Han berättade mig det Nâ du vet väl att Fröken Lejonkronas förlofning eclateras i dag. Den stackavs Notarien Grâbergson' Han blir sannerligen icke fös lyeklig. Hon skall vara nyckfull och elak, så att-ingen menniska står ut med henne."
I5 "Jag har hört-det, min söta Sephina, God morgon skulle jag säga och välkommen!"
"Men vi måste skynda oss, LrLöjtnapt Stppingsköld har lofvat att yara vír cavaljer och följa oss dit? Jag träffade honore hos

Lagmanskan Lagerbalk, och han vantar der pá oss. I eftermiddag skall hon ut till Ma jorns pá eclaterings-soupén, Det blir bal derute pa deras "landtställe,"
"Jag máste và skynda dả min sōta! Men bela förslaget kormer något oväntadt. Annett! Tag fram min gredelina sidenrock! Förlât, söta Sepbiva!"
"Lât mig fâ lijelpa dig vid toiletten, Erica, så gảr det fortare,"
"Gudbevars, sôta Sephina, gör dig intet besvär! Sitt bara en liten stund, så gör Annett snart min lilla person i ordning. De $\mathrm{e}_{\mathrm{t}}$ vore allt för oartigt att lâta Lötjpant Sippingsköld vänta. Jag är râtt ny fikes att fà se honom."
"Har du aldrig selt honom, Erica? Ná det nistte jag säga! Han har varit förlofvad med Clara Silfverkrans, wen hon slog upp."
"Jag har hört falas om det-~"
"Nả du skall hara se honom för ntt finna

## $-1^{3}-$

huru verk ligen illa den annars så beskedliga
Clara giorde,"
De bảda eleganla damerna promenerade till Lagmanskan Lagerbalks hus för att träffa $\sin$ Cavaljer:
Den miga Löjtnanten var en fint vext herre med ett blekt, ehuru eljest vackert ansigte. Fru Landeborg fäste en nyfiken blick på honom och kande ett lifligt deltagande for det lidande, som uttryckte sig i de bleka dragen. Äfven han betraktade den unga enkan med nyfiken uppmärksamhet, och lans öfvade blick ofverflög hastigt hela berines bebagliga gestalt, medans han med lätt artighet trädde ewot henne, för alt af Fröken Hjertenflycht blifva presenterad.

Menniskan är aldrig mera benägen att tro på elt öde, än dâ det galler hennes lijertas angelägenheter. Den för utgâende egna stämning, som gör bjertat öppet !ör intryck af kärleken, vill man så gerna skylla pà en

## - 14 -

aunan hb̈gre makt, "Man känner sig sjelf minst, ", vore kanske rattare sagdt, än det van Liga: "Man känner sig sjelf bäst," Man Kan vall erfara känslan och passionen, man blir genom den lycklig eller olycklig, men man than icke fürklara hvarföre, man blifvit det, Den vackra enkan èfor en känsla vid âsynen af den unge Officern, allt för djup, för att icke öfvertyga hennes goda förstảnd alt den var farlig tör hennes lagn. Men hon hvarken kùnde draga sig tillbaka och átervända hem eller ens ville gära det, emedan den känsla fon exlor, var sà behaglig.

Löjtnant Sippingsköld var vâl en mindre kañslig menviska hivad hjertat beträffade, men hans figar och erfarenihet i konsten att behhäga, gâfvo herom ett sken af kảnsla, som väckte ett belagligt intryek hos dem, som trodde sig vara föteral för densamma, ${ }^{3}$ Hans arighet tillyanm honom dessutom elt ty eke, som han var nog slug att beständigt

## - 25 -

med ifver begagna, tMed ett ord, han var en af dessa bjertlösa fruntimmers-eröfrare, isom söka hehaqa alla, men fästa sig vid ingen. Det var def före ej underligt att ett hjerta som ståt Fange tomt, som fru Landeborgs, med sverklig fágnad begagnade tillfillet att emottaga entsá vacker och behaglig inhevênare, s som Löjtnantens bild, Nâgua fägörblick voro tillrälliga för den skälmska kädeken


Efter en kort visit hos Lagmanskán, begaf sig Löjtnanten ástad med sina tvennelamer. Han begynte genast conversera med fru Landeborg, och ju obetydligare b̀mnet var, som samtalet rörde, desto känslofullare blefLöjt--nantens röst och blick. Så tange prómenaden giclo irom staden, oeh öfver Norrbro, höllisig Läjenanten på ett visst afstånd frân damerna och uppförde sig mera främmandel Mèn sal snart de passerat Slagtayhusbron, der man denná tid pá dagen icke kunde 'vänta átt

## - 16 -

möta någon af qualité, vågade han bjuda Fru Landeborg armen. Hon emoltog den, och han kande en sakfa darrning genomflyga hennes hand, dâ den vidrört hans.

Hon begynte att tala om musik, men fann snart att han icke förstod denna himmelska Konst eller ens hade sinne för den. Men hans artighet öfverskylde $i$ hennes tanka snart denna brist. Utan att veta eller märka det, öfversåg hon med den allt förtroligare ton, hvartill han ledde saratalel.

Fröken Hjertenflykt, som annars gerna lalade, och helsistill och med ensam ville underhålla samtalet, var i dag sardeles tystlaten -

Herskapet steg i roddarbåten frản Skeppsholmen. Den eleganta Löjinanten styrde, och emedan ingen annan följde med för tillfället, hade han det nöjet alt ogenerad fả forlsätta conversationen med sina bâda-damer. Under det hans sinnen upptogos af det behag-

## - $\mathrm{F}_{7}$ -

liga samtalet, kom bastigt en stor bred gateas med fulla segel genom sundet. Ett skri af Fröken giorde Löjunabten uppmärksam pá faran att blifva öfverseglad, men det var endast med möda han undgickdenna olycka och fick utbyta det hotande kalla badet mot en skut af rodderskornas bannor, som icke var storl behagligare, särdeles i damernas sällskap.

Lyckligtvis var man snart fromme vid slät. $t_{\text {en }}$ och vände sig nu till Grosshandlaren Sil. verkrans' landtställe, Löptinanten sade der atl han skulle obeskrifligt gärna velat göra damerna sällskap hem igen, men hans förhållande till Silfverk̀ransiska familjen -- härvid *drog han en rörande suck - tilläto honom icke att umgás der i huset.

Fru Landeborg och Fröken tackade honom derföre för hans arlighet att hafva följt dem hit, och togo afsked. Han fäslade pâ frun en blick, som hon besvarade, Fröken, som märkte det, skiftade färg.

## - 18 -

Sedan Sippingsköld aflägsnat sigs, nalkades damerna landstallet, utan att som vanligt meddela hvarandra sina omdömen, Fru Landeborg märkte all för val att hennes väns hierta hlifvit elt rof för den bittraste svartsjuka, och teg, ehuru hon icke kunde quäfva ett litet fint, knappt märkligt segerlöje pá sina vackra läppar. Frökens onda lynne gaf sig snavt luft genom några stickord, hvilka Fru Landeborg dẹck tâligt och med skonsamhet ofversåg, samt till och med betraktade med ett visst medlidande, hyilket endast sả mycket mer retade den arma Frökens gallfeber.

Sałunda - i ett slags fösbittradt krigstillstånd emot hvarandra, förgick middagen och eftermiddagen. Fru Landeborg kände sig af en viss trolikraft dragen till den unga mamsell Silfverkrans, hvilken hon loppades skulle tala om sitt tillàmnade men upphäfda parti med Sippingsköld. Också rörde deras fös troliga språk mest honom, Fröken deremot

## -39 -

kom särdetes val öfverens med Fru Silfevkrans.
luata ge
Om aftonen skulle damerna återvända till staden. Fröken gjorde det med ett hjerta som vav bittrare än malört, Emellentid var deras converttion, om àn fâordig, desto artigare, Fröken bad sin vän föslâta en litén krokväg, som hon måste förestâ, Hon ville tala några ord med en bekant páLadagårdslandet, Det var visserligen en omväg, som betydligt förlängde hemvandringen, men Fru Landehorg trodde sig böra uppfylla'sin väns önskan, så mycket mer som hon liade medömkan med henne.

Damerua voro redan långt förbi Fredrikshof, dả Fröken sade att hennes vän bodde der, Hag vill icke besvara dig med att stiga upp till henhe, min söta Erica,", sade hon, "Jag skall inom några ögonblick vara tillbaka, Förlàt min oartighet,"
-uInnan Fru Landeborg lunnit besinna sig

## - 20 -

och svara ett ord, var Fröken försvunnen i en gränd.
På en gâng bekymrad och förargad att sålunda befinna sig ensam på on aflagsen gata, promenerade Fra Landeborg sakta framåt och såg ofta oroligt tillbaka, Sluteligen vainde hon om och vandrade lângsamt gränden framảt, der Fröken försvuunit.

- Emellertid hade nágra unga herrar blifvit den vachra damen vatse, och fortforo att uppmärksamt gifva akt pả henne. Efter en lâng odräglig fjerodels timma kom en piga ut ur ett hus och nalkades Frun med den helsningen: 'Fröken Hjertenflyckt skulle bli qvar hos herrskapet till afton, sả att hon icke kunde följa med hem."
Fru Landeborg blef utom sig af harm, och beslöt att genast skynda hem, Dả framtradde en af de unga herrarna, som under $t_{\text {iden observerat henne och bjöd henne ar- }}$ men med den fräcka artighet, som vissa un-


## $-2 x_{c}=$

ga äfventyrare anse för en heder att berömmas för. Hon vägrade och utbad sig att få ostörd fortsätta sin vandring. Detta tycktes dock den unge herrn ingalunda villja tillåta, Han ställde sig i vägen för henne och bedyrade enträget och haltiskrattande, att han aldrig skulle tillåta en så vacker dam att ensam promenera hem, särdeles då det redan började blifva skumt.

Den förlägoa Fru Landeborg råkade i den lifligaste ångest, Hon sade att hon bodde sả långt bort på söder, att hon icke vågade besvära bonom med att göra henne sällskap och sökte att med den största försigtighet undandraga sig hans complimenter. Men hennes förvirying ökades, då de öfriga herrarna äfven valkades och hon hörde deras tal. "Det är, lag mig fan, en flicka frản Baletten! Det kan man se på hennes ypperliga vext." - "En salans vacker bytinge är hon!" " "Hon äx gentil, så förbannadt också."

## - $x x^{-}$

Suart var den förtviflade Frun omringad af de näsvisà herrárna. Den ená ville lyfta hennes voile för att se hennes vackra ögon, den andra fattade hennes hand och svor pa att hon var söt som en engel,

Hon vilte slita sig lös och fly in i ett hus men herravia höllo thenne tillbaka, Deras ironiska artigheter blefvo allt näsvisare, så att hon flere gånger ropade till af förskräckelse; men hennes ângslan ôkade endast deras mod, De skrattade fräckt át hennes fafanga bemödanden att undkomma, och hvart hon sig, mötte hon endast hảnande ansigten och tillgiorda bugningar,
I det samma som den olyckliga just vav nära alt falla afdảnad till marken, framrullade eh vagn till stället, Den ängsliga Frun ruside emot densamma mer utropet: rädda mig! !

Wangsdörren öppnades och Löttanant Sippingskëld sprang uff: Han skjadade att bju-

## $=23-$

da henine armen och förde henne fram till vagnen.

Herrarna stodo något flata alt sả plötsligt se den vackra damen frälst, men de fingo sytt mod, dả det befanns att vagnen också innehöll idel herrar Officerare, De djerfvaste af fru Landeborgs förföljare upphäfde vid denna syn gülla skratt. Men sedan Sippingsköld talat någa ord sakta med Officerarna, stego de samteligen ur, och han upplyftade frun i vagnen, samt tog plats vid hennes sida, Kusken körde ilsamma ögonblick.

S\& snart Fru Landeborg hunnit sansa sig nảgot, fäste hon en tack sam blick på $\sin$ räddare. Hennes havm pmot Fröken Hjertenflycht förvandlades ifföralt, och hon nästan gladde sig att hafva genom detta tillfaille, tiksom en rättighet att för den alsk värde Löltnanten uttrycka sina känslog, hvilka yal en.

[^0]
## - 连 —

dast hette tacksamhet, men i sjelfva verket voro ännu lifligare,

Löftnanten sökte att med all upptänklig astighet besvara heones tacksägelser, och följde henne ända liem, Med uttryck af en blyg förvising, frägade hon om han icke ville följa henne upp till hennes rimo,

Det var redan om aftonen, sà aft hon ât grade sin bjudning samma stund hon framföl t den. Men Löjtnanten skyndade att hjelpa henne ur vagnen och ledde henne uppför trappan. Den sluga Annett mötte sin fill mod lum; och blef icke litet förundrad alt finna henne $\mathrm{a}: f 0 \mathrm{l} \mid \mathrm{d}$ af en Officer.

Snart var förmaket eclaireradt, och Annett i fullt bestyr med soupén, under det herrska. pet ganska lifligt converserade'med hvarandra.

Det föreföll den raddade, som hon sjelf kallade sig, så olestrifligt angenämt att fâ i sitt bus emottagia sin räddâre, ehuru hou tillika kände en viss oro att befinna sig till-

## - 25 -

sammans med en ung Officer, Ait hon sökte behaga bonom, var sả mycket naturligare nu, som hou väl afven förn, om ocksảemot sin vilin, önskat vinna hans välbehag.

Fru Landeborg hade ingen gång behöft taga sin tillfygt till pianot för alt fördrifon tiden, och dock voro tre timmar förflutna som några fa minuter, tyckte hon, Löjlnanten hade blifvit allt förtroligare och dristigare. Han höll liennes and $i$ sin, utan att hon drog den tillbaka. Han tycktes sá lycklig att ff leka med de mjuka fingrarna.

Sluteligen drog han hastigt en of hennes ringar Prån fingret, kyssle den latta handen, och bad att fả belrålia den tills nästa gâng han hade den lychan att fâ se herne.

Hon smálog: "Jag pantsitter aldrig minà saket - Tängre àn en dag."
"I morgon?" hviskade han, ömt bedjande, och faste sina vackra ögon pả henne.

[^1]
## = ${ }_{26}^{r_{s}}$ —

"Valkoumen!" svarade han rodsands. "Min räddare är altid valkommen!"

Han skyndade bort.
Fru Landeborg gick oroliz till saings. Sälsamma drömmar och fantasier störde hennes sömn, och hon uppraknade oin morgonen aned hufyudvärk.

Taokfull och drōmmande tillbragte hon nàstan hela förmiddagen vid sitt instrument.

Gon hade giort en utsöht morgontoilette, men ingen visit hörde; af. Tcke en gäng den elaka fröken Hiertenflyckt hom all urakta gärdagens olönflighet.

Det var sâ tonst och besynmerligt hela dagen, och dock var den vántande sköna glad att ingen kommit, Hon hade amnat gả $^{\text {a }}$ ut på eftermidçagen, för att göra några visiter, men beslöt nu alt i stallet bjuda nắgra vänner ull sig, för att icke vara ensaon da Löjtnant Sippingsköld kom.

Annett skickailes derföre ut till elt par,

## $=\frac{85}{8 \%}=$

men Friu Landeborg mîste hatva gidmt all just dessa voro Gorta pâ landet eller eljest bortbiud al for aflonen.
Eflermiddagen skred lângsamt sedan Frur anyo goort en sorg!allig, men bôgst enklel Tollette.

Det var redañ temligen sent, dâ seg hordes iförslugan och Lölinanten induligeu traidde in. Fru Landeborg gick rodnande emot honnm.

Han kysste vorvdiald frutte heones bund och hon föde fionnm \& förmaket. Annett fict befallining att Biwa in the.

Löj'namten doíde icke sin tilfreitsstallelse ofver lyckan nit traifa den abkvaida alfena. Hon belingade rodnande sitt missode att ingen af heinnes bekarta kunnat komma, och berituade hvika hoon bjudit, Haid todssiade hienne ofver delta missode med anmàrknio-
 som roade bảda ratt myycket,

## $={ }_{5}^{28}=$

Under det de med a! lt större förtrolighet spro̊kade med livarandra, kande hon sin ring på hans finger. Då guldet vidrörde hennes fina hud, akyndade hon upp och hä̀mtarde ett litet elui. Hon begärde derpå sin ring tillbaka, och bad att bennes rïddare i stallet ville emoltaga en annan souvenir; hon ráckte honom det lilla söda saffiansfoderalet. Han blef litet hapen men fann sig snart, drog ringen af fingret oeh rackte henne ${ }^{\text {en }}$ den, i det han sade, att likval intet i veriden kunde vara honom kärare än deu lilla ringen, som ban bäldre ville behåla an allt annat.

Hon rodnade och tvekade om lion skulle stertaga den.

Emellertid öppnade han etaiet, och en dyrbar kråsnål glittuade deri, Han faltade tastigt hennes hand, förde den till sina läppar, och faste pá henne de ömmaste blickar.

## 二 3 -

Hon blef rörd. Târar glittrade it hennee ögonhâr, och hô förmảdae icke säga hivad hon tánke, Dá slog den dristige sakta sio arm om hennes lif, lians läppar brầnde pa hennps, och lion betäckle sitt laggande ansigte med $\sin$ broderade nisduk.
I samma ögonhlick sfodo tvanne fruntinu mer i förmalsdörren, Det var Fröken Hjeru tenflycktoch Lagmanskan Lagerbalk.
Förskräckt och forihrossad sprang frul Landeborg upp. Àrven Liöjinanten hade för nålgra ögonblick fórloral fattiningen,

Fiöken lielsade med ett hanande ultryck af skadegladje och yttrade med tillgiord ödmjukhet, att hon lom för att utbedja sig forlálelse î̈ det hon förgäfves látit vänta pá sig i gầr.

Lagmanskan *åg lika hestort octr" forliggen ul, som Frn Landeborg.
Ticenna bad damerna dröja quar och dricln the, men de giorde sin ursäkf, och Frö-

## $={ }^{30}=$

ken förklarade att hon icke haft annatärende, än utt atervinna sin väns fortroende; och dá hon nu bekaint silt fel, Loppades hon det skille vara glömt, särdeles som hou genom fenstret hos sin vän pá Ladugârdslandet blifvit varse, alt Löjtrant Sipping sköld afhämtade Fru Landeborg i sin vag.

Damerna togo derföre genast afsked, if. ven Löitnant Sippingtk̈̈ld hade den grannlagenlieten att taga sin hatt och fölia dem bort.

Dä Frn Landeborg, blef ensam, kastade hon siz förtviflad pá sin soffa, flarm och karlek, årgest och längtan stormade $i$ hennes förut, sỉ lugna bröst. Hon kainde sig illamående, och Annett måste vala öfyer henne hela natten,

Följande dagen befahn hon sig bättre, Hon vågade till och med gá nt $\mathrm{pa}^{\text {án }}$ en visit hoe Lagmanslan. Mep lon mälkte soart

## $-3 \mathrm{~B}=$

pfemottagandet att hon icke rar välkommen.

Fröken Hjertenflyckt hade varit särdelet verlsam atl höra visiter bela förmiddagen, bch dă foon mötle Fra Lnideborg, belsade bon'icke pá lienher, utan smalog med eett smädligt och hânande figonknat. Eut pur sudra bekanta, som fru Landeborg besökfe; bemb̈tte benhe också med tôld och MöTãgerhet.
Utom sig of harm och firtviflan âtervâinde hon hem.

Oin aftonen giorde Löjtmanten ányo en visit. Fia Landelorg emottog hoiom med tảrar i ögonen.

Han var djapt forbittrad pa den elaka fitsKen, sölk te att trötta den sör jatide skonna, ocb lyckades inddligen nịgot förskingra liennes oro. Hais anvande all sin artighet och fann benne änuu mera förijusande i den förvir-


## - 33 =

ring son målade sig pâ hennes hulda anletsdrag.

Hon fruktade hans förtrolighef, men des bänförde hennes svaga bjerta alltmera, och hans dierfhet försumade icke att begagna sig af tillfallet och vinna ännu en och annan kyss, medan dock bâda varo uppmärksammare pà dörren, àn de voro förra gâtlgen.

Emedlertid Lade Fröken Hjertenflyckt sjelf obemärkt bevakat Löjtontens förelag och sett honom gå till fru Landeborg. Genast begaf hon sig med denna upptäckt till Lagmanskan.

De begge damerna lutade der sina hufvun tillsammans för att uppfinna någon vacker intrig.

Slutligen hade Fröken funnit det. Lagmanskans hetjent skickades med elt hjudningshort till Löjinant Sippingsköld. Han fick befallning att söka honom hos Fru Las-

## $-33$

deborg och stiga att Lagmanskan visat bonom dit,

Då betjenten inträdde i Fiu Landeborgs sal och-framförde sitt ärende till den förlägua Löjtnanten, var- frun nära att dảna af förshräckelse. Förgäfves sökte Lötmanten alt trösta henne. Hon bad hongm med lörtviflans tårar och bervor honom ntt lerama henne,
En haftig feber, sades det, lade Fru Landeborg på sjuksängen. Det sakra är, att Fröken Hjertenflyckt icke länge behöfde frukta offret for sin hamd, ty ett par veckor derefler förkunnade klockorna frán Catharina kyrktorn att ett dödsfall intraffat, och dâ man frågade livem det var, svarades: den vackra fru Landebórg vid Göthgatad, J. R.

\&. Den hoge Gynnaren.
 sesh ut litet jinnan middagen hos Excelfericen Biugaivel. hind moti amoust slifys the mat

Kammartjenafemo Pastornctury
Seats R ádet: Klockan sex äryjag hemwíl igen, Dåkornmá Presidenten och Kem-
 Kammartjenefana Pastor .... StatsRidet: Stall speibordet $i$ ord. sing iformaket,

Kemmartjenalen: inilSkall genagt shel Pastor Jemmerdahl :

Stats Rade: Cli wels vexia den tric sedelo! Jag behöfver swảsediar till liquidea vid Spelbordet.

K nommartjenaren: Men Pastor Jemmerdahl ber ödapjukast orn företrüde

## $=35=$

SiatsRadet: Llerigen! Han kan komina igen i morgon.

Kammartienaren: Han miste re sa hem igen : afion, med năgra bônder fîhn Sochen sade han

Statsradet. Han hade Kunnat bif quar hemma. Jag vet icke hivid de shola har och göra. Bara besvara den, som ${ }^{\text {qu }}$ de ${ }^{\text {d }}$ ár tillrëckligt öfvertupen at folk. Ná lika godt! Lát honoth homme! (Kammarljenaren gâr, Man máste àndă geneıa sig nágot fôr deras stall, annars shrika de för myckel! (Hap sär till fenstret, oppraar det och ser $u t$.

Pastor femmerdab). (Bockar öवmjukt flere ganger).
Stats R àdet: God dog, god dag, ko. ia Paslor - Hrad var ert namn mu igen? Pastor Jemmerdaal, ja sî, sà var det, ja! Ni Dlef for ell par as sedan skolmästare i Torydös, der jag har min egcendom, of ming


## - 36 -

jas! N\&, men had kan vara ert ärende har; hvad godt medför ni?

Jemmerdabl: Tyvärr eders Excellens! jag medför intet sä̀deles godt. Men jag hommer ödmjukast bönfallande och i förhoppning att fa. Tiderna äıo svára och jag har redan sju barn. Jog kan omöjligen berga mig med den ringa skolmâstarelönen!

StetsRâdet. Ja, ja! sá hör man alla kTaga! men hvarföre shulle ni gifta er sâ tidigt? Jag är ju ogif ännu i denna stund, och jag är en gammal man.

Jemmerdahl: Ilögvälborne herr Ba Bar - Grefve och Excellens! jag var Pyrtio fyra å - -
StatsRadef. Ja, men ni var harà sholmástare. Man náste hushâlla ech lạta kig nöja! -

Jemmerdahl: Ack, eders Excellence; Gud skall veta alt vi huslalla! men de arma barnen! De behöfra allt mer och men!

Stats R ảdet: Ni máste företage er nigot -- Förstảr ni er pá bi?

Jewmmerdahi: Vi ha val några kapor i vår lilla täppa. Men det tächer så litet! Högvälborne Hew Grefve och Excellence! Det lilla Granberga à ledigt, Det är regalt, och fast det ar litet -
Stats Rádef: Hiad tänker mi på, Jemmerdahl? Ni har ja iche stont mer àn trettio, och enkla âr till! Ni nåste bedja och aibeta ännu. Jag tror att Bishopens unga adjankt, Hofpredikanten, vill ha Pastoatel. Vänta ännn ett par ă̊! slâ er pâ hishötseln! adjơ Pastor Jàmmerdahl (en geting surrar in genom fenstret. Han slâr dèn mird näsduken och trampar den ihjäl). Det var en lionivgstjuf, Adjô kära Jemmetdahl! (Hari gär i de inre rummien) Jemmerdabl: (ser cfler honom) Broderraördare?
$\qquad$


it an. Herrarhe for Digen,
II Det var afton, Hlos Brhrendes sutto na gra lerrar omkring dith amoda bordet. Tidz ningarna hade de bemaktigat sig, och framföc hvay och en sistod ett glas etter, en thekopp, alltefter de oli a herrarnasolikx smak. Hvar oeh en af dem hade en stirskilt tidaing i) banden och samtilet rörde devas: gemensamma intressen; Stminstone tychtes deidiscutera någon sak af virits, ty entellanát pekade - ${ }^{\circ} \mathrm{n}$ den ene, $\mathrm{än}_{\mathrm{n}}$ den andra på silt tidningsblad ech tyektes f̂heropa sig detsamana, Vid elt mindre bord phà sidan satt er broe. kigt, ulstyrd herre, som kampade med sömnear men tyckles icke desto mindre vara interesserad af de andras samial. Ocksả ban hade en tidning - Litteratuföreningens i banden, men bladet tillhörde honom sjelf

## $-39=$

*ch icke Herx Bebrends som troligen icke fann, för gods för sin ofsalloing alt befatte sig med annot an politisha blad oeh numror. Den of de öfriga lierratne som satt närmast klockan, silg offa pá deosamma, liksom han väntat någon, foum avtrum aq zorb Änduligen intradde en ling fry och bans väntan tychtes uppryllid, dis lion rackite hos yom Aflonbladest Han amâing at de andra berratnas nyfikenhet och tyct tes fagna sig litet ât den vist de lade pà lians, uppsyn, churu de sölute dölja sin respelt under en och snnag grimoce "Mive Lecrar," begynto med elt fint leende der vigtige herrn: "Visst blir Riksdagen uppubjuten! Bar jag icke lämpat emot den rall skarpt? Har jag icke börjat bli allt allvargammares och till och med emellanå litel trikibo endast for to fe mi mycheh, hiltre grlör los det slaga foll, sam isk, hag smälia snnat fins det trakiga?"

## - 40 -

- Herrn vid tilla bordet, som visst var Akade noicus, att dömma af uniformen, syckte pd sig och gäspode.
En af de öfrigh, en valmatende, fryntlig person, djupt iosvept i en vid slangkappa, drog på munnen med en blick af stor ofverlägsenhet, soni chulle anstátt vishetsğudinnan.

En aonan, som siog särdelea beslutsatn ock frimodig ut, ocu hüll Alletranda emellang fingrana, tog ordet, "Alime lieirar!' yturade ban, "Visserligen tyches del som vatir värde medbroder, llerr Vesjer, kuade hafva ratt, men jag, som torde hunda visat mig mera hemma $i$-de diplomatiska rymderna, farr förklara att staniterna, nödvảndigt mảste komana tillsammans till Jit, - ${ }^{-1}$

Flerra i slanghappan log ányo, liksom han relat lâta fơistâ att han visple det bättre: Herr Vesper, som emedlertid genomöguat

## $-4 \mathrm{sin}=$

vitt blad, börjinde nit att läsa för de andra derutur ett poent, som lydde:

Den gamle Farbror Mârten vid bordet
Hos honom stod Jonrnales: det var eq
gladt,
Det led till slut med gubben, snart sextiårig,
Han föga var förståndig fast silfverhârig.
"Det lider emot quallen," sad Marten tangt:
"Knappt börjar jag en mening, så är det punkt,
Det blir mig vid mitt blächhorn för tomt att slväljas,
Dả ej prenumeranler i mängd mer täljas."
"G§ kalla, till min dödssäng," "să gubbew rët,
"De andra bladen alla, de magra nöt.

## 二 $42=$

En varning vill lag gifva de piltar

Förro orden: somhat alla på ¿död mane tunga."
Das trädde de i salen, som han befallt, Ock främst bland dem Minervá, en rund gestalt.
-Hoin dvaldes bland de stima, och thelst vid reine glaset.
Och Lom med sance pà händren ifrâa kalaset.

Derefter Aftonbladet, en munterThgous A gök,
Som blott med prat hivar ovăn on muunnen strök,
I piskslag fann han n jie men icke smàta: Hur hefst han an fick slangar; ej svek lians bijerta.

Men sedan Allehanda i rocken grà, Med styrka som en shogsbjörn, men vett


## $=\frac{43}{4}=$

- Han bar elt horn i sidan till Stadsfi-

Se'u han med honom trälle i hämners-

Men sist inträdde Argus, en matador, Med röst mot livilken ieht trminpet försfor Han gitte all sin lardom ef taga fram ens "Han bilit af ett lufvud .- och det var skammens." ${ }^{\text {o }}$ )
"Hör!" sade Faibror Mä̀len, "min sol gàr ned:
Men mellan er, J piltar, blir aldrig fied; Dack hören bvad jag spár er; till slut J
 Er sjelfva om allenast: or läser ingen."
"Pâ fyra ben vîrt tike, det arma, stâr.
 $g^{\text {ax }}$.
Med politikens Larfot, Commersens träben,

[^2]
## -) Se Affonbladet.

## $-41=$

Och sial litteratureus - som an eft fàbeb.

Visst svika lidens tecken en dum profet, Som alltid sladdrar mera än ens han vel. Men om han har med oxhyd beklädd sin panna,
Ss kan han göra lögnen till jnst det sanná.
"Var icke arg, n Arge! var ej så skarp. Ej rånga fikar fastna i gallsjuks varp. Men Lölligt allvar, Argus, och klokt tillika.
Plär vinna folk till vänner, som icke svika."
"Yfs icke, o Ninerva, af herrars gunst. De. granna orden áro dock idel dunst, Ett ärligt lijerta galler dock mer an sladder,
Och andra mazpers dom är ditt ryktes isbutatadder" (\%

## - 45 -

"En listig man är fruktad, men icke stark.
Hap ar soro träd i skogen med kâdig bark,
Soro tô: alt smörja ytan sin Eärna Thattar.
Vel, man mer velt ej äger för det mar skrattar."
-Du Afionblad gladt sinue ut vis maps vinst;
Men joller höfves ingen, en tidning minst. Till allvar lyssaa manuer, till ovelt packet,
Mins, till brefskrifoing fordras ju äfven lacket,"
"Välj icke till förtrogen beem helst som vill.
Sag ut hvad sjelf du tänker, hvad sjelf da vill,
Om tiden dig ej känner ännu, sả lär den; Ty buad en tidning sager hör hela verlden,"

## —荇—

"Du' raska Allehanda, vere manlig fast!
Det svärd, soun biter skarpast, är böjligast.
Om du vill nảgot verka, så gör det stille Den utför föga vigtigt, som lâter illa,"
"Hyad alla Svenskar blygas att kännas vid;
Du icke bör förkunna, dả ej är tid! Hyad vill da med det minne, som âr begrafvet?
Det blir en tid, d今 Sverige går öfver haf-
civel - vet! anu stackars Stockholmstidning an ej for
fet! Ack! litet nog vet mangen som intel, yet, Fảkunnig Tidniogs ordgräl forsmâs, och 3)

Med honom ständigt pennkrig ej föra git-
 -hoch nu farvil, $\mathbf{j}$ bröden! Gån mer ei

## $-87=$

Vâr gảng till glomskan leder, vi lảng to dit,
Liksom till hafvet fängtar den tuōttâ flo- . den.
Men ack, mitt haf, o jämmer, - ar hökarboden!"

Efter fäsningen fölfle en lảng paus. Hérrarna sågo på hivaraudra med uttryck af hatgon förvãning. Eubast fien Vesper sjelf fästade pröfvande lifickar pà de andra, och yycktes finna nïje at det intryck poemet glort, Slatligen imball en heare med högst märslig och afvansarm tuppyn, 1 det hans hafföppna ögon mivtrnksamt fistade sig pá चen fofre: "Nả jøg mâte sâga! Skall jag जुu igen af min कhira bior sjelf nödgas utstif en sömnlös natt? fig trodde alt den bittfe, churu fag nödgas medge det, qwicker fiendew till mig och mina vanner nu mera skulle upphört med kriget, sedan det icke mera tjenar till något alt upprifva fiendskapea,

## - 43 -

som Stminstone hos mig fullkomligt alumrar, allt sedan jag ôlvergaf vitfeifiten och nu befinner mig battre af politiken,"
"Jag försäkrar alt det icke är han, sorm ar författaren!" svarade den tilltalade: "och jag påstîr alt bior helt och hâllet förlorat sitt väderkorn, om bror kan misstaga sig pả stilen."
"Mitt väderkorn?"ulbrast den andie:"bror väljer icke särdeles granlaga uttrych. Förlăt mig, om jag tar mig fiheten pảminna; att f tära bror icke befinuer sig ibland sin egenreliga publik vid detta tillfalle."
"Jag mäıker att den sömnlösa natten stört affra brors humeur. Men lift det nu vark glömd!! Jag ville icke forolampa bror, ty bror gör mig just ingen skada," Harvid ks stade ban en slog sisloblick pa elt parjandra of sällskapet,

## - 49 пе"

Jag tror mig künnal bror," inföll deñ frimodige herri, som emellertid genomlast Allehanda, "Bror vill till Julen ställa till en liten fejd, kan jag tanka, för alt uppruska publiken, och sedan den blifvit väl upprörd och grumlig, draga in elt dugtigt notvafp prenumeranter.) Jag fruktar emellertid icke, Fisket ar fritt och ingen har ratt alt stanga kungsiddran. Men skulle man icke kuinna hitta på ett beskedligare sätt att vinpa samma ändamål? Jig tycker icke rätu u vät om striden, sïrdeles med en så mäktig ech respektabel fiende, som kära bror, men jag skall med all mölig bravour hâdanefter II? som hittills möta hvarje ovän, antingen han indrager mig i faran af en tvär vändning, eller drager ut i en ordectlits pennfäktning. Jag undrar just hvad det skall bli för goda saker, som bror âmnar duke upp till Jul." E. Pennritningar.

## $-50 \mathrm{Ci}-\frac{1}{7}$

Jag ât lialf, Engelsman, och jag itillstîir


"Min bästa bror!" iuföll en muritert herie, 10
 bogen på bordety der han lagtilett náght fötro gammalt nuinmien af Conversationshladetav "Jag havisamma s ma k som brorb Jag tyedai ker [just derföre förbàlt om kära bror sjelfalt,
"Mjukaste tjenare; oändeligen obligerad,ynd wen jag vill just icke reta nàgon farlig an motståndare Brors smá hugg och infall äre: allt för dyrbara guldkorn för att kastas bort Skulle bror icke vilja vara sả god och föry ena sig med mig? Jag förstărulkanske bättroot in nảgon af herravna att vërdera talaogen ertei och betala den Jag tioppasatt vi skulle vill!

"Jag tackambior; quen jah' bar icke duat: att fö́saka min commodité, sow jagivet at mina läsare vant sig vid att öfverse hos mig.


[^0]:    

[^1]:    Penwritningar.

[^2]:    

