

# H(Ref, shetr) <br> $$
E \times A
$$ 

EN

# shlidinsplagi 

 i
## STOCKH0LM.

滕 1 vell
af
Charlotia Amalia Duklee.


STOCKHOLM.
H 0.8 C. M. THTMGREN,
1864.

## I.

En dag några veckor före midsommaren, närmade sig en högvext, manlig gestalt ett litet bostalle i Smáland. Pa armen bar han en fiol, hållen på ett saltt, som hade han varit färdig att genast uppspela en hymn till den skōna solbeglänsta nejdens ära. Vid ingången till bostallet mötte han dess egare, orgelnisten Fagerström, hvilken vid hans âsyn utropade:
— „Polonăsen» băr dả alltid ett skämt på läpparna.

- Jag har Gud ske lof ingenting att sörja öfver! - svarade den 8. k. Polonāsen.
- Så talar och så kunna ungkarlarna tala, men allt sedan min hustrus dőd, fastan fem air derefter förflutit, har din fiol icke mera samma klang för mig.
- Så fôrstảr i stăllet din dotter Rosalia så mycket förtrăffligare att stämma sitt instrument i lifvets och ungdomens herrliga dur, ty den konst hvari hon är măstarinna,
kan ej förjagas af dödens flakt, kan sjelf aldrig bli kall och stel. De tjusande himlarena tonerna máste klinga, om också endast för att förklinga i den öken, der redan så mángen blomma af den stôrsta fagring vissnat utan att át någon skānka sitt doft.
-nin- Vet du da sa bestảmdt om hon ej fröjdat den lilla tufvan som sett henne upprulla sina forstu blad? Hvem vet, om ej hennes blomstring skankt den sallhet nog? Medforr icke ocksá hvarje ny vàr alt henne tusende knoppar, hvilka lănge vaintat och andtligen tränga sig fram, för att sedan i sin tur blomstra och dofta, lefva och alska. Evigheten rảcker kảrleken handen och ropar till de smá knopparna: kommen och afkasten er den tunga drăgt, bvilken häımar er flygt... Naturen skall icke stá öde, fastăn den måste glōmma en och annan. Hjertan, sådana som vâra, sà fulla af svärmod och djup kânsla, kanna i sin trånad endust fräga: hvarfôre, $j$ valldige deruppe, tagen $\mathbf{j}$ sa ofta bort angdomen, hvilken har sà sköna mâl att lefva för och làten j $\dot{\mathrm{i}}$ stallet den sig sjelf öfverlefvande ảlderdomen stà quar pà jorden, för att kanske ânnu lânge băras af den såsom en af dees skuggor?
- Ack, hvem känner vāl i lifvets töcken och dunkel de stjernor vi hafva att genomvandra? För din flicka har lifvets konsert ânnu icke börjat, och derföre att du icke ratt uppfattat hennes födelsestunds macsloso, försölser du att lägga band pả hennes ungdomstids allegro, vill du forebygga hennes quinnoárs andante. Endast den store kapellmästaren deruppe har fattat den djupa meningen af hennes lefnads cadence och Han skall också, efter fulländadt dagsverke, ringa själaringningens final.
- Jag vet att du ar en stor musikalskare och att du i din fiol gjort det lyckligaste valet.
- Befalla vi ej beğge två ôfver de dyrbarste bland verktyg? ditt galler kyrkan, mitt bygden. Min fiol sprider öfver allt lif och glădje, och vid din orgel följer du de bedjandes lofsjungande toner på deras fard mot höjden.
- Tyeker du verkligen att allt detta kan vara ett skâl för att tillåta en ung oerfaren flicka, utan slägtingar och vänner, bege sig af till Stockholm? Det âr en farlig, i sanning en mycket farlig ort för en ungmö.
- Ja, vacker är hon liksom majrosen i Skảne, hennes hjerta ãr rent såsom stjer-
nornas glans, hennes sjal kysk som solens lâga!... Men helt och hallet oforderfivad som hon ar, kan hon afven utan minsta ansträngning vara ärbar. Det liggerisanningens natur att vara god och vallgörande, sumt att utan alla slays beräkningar utöfva den kristliga kărleken. Hennes dygder äro ieke ersăttning för en förfluten tids laster, icke heller härleder sig hennes nit fôr dygden frản nảgon sen ànger. Böra derföre icke föraldrar, hvilka sōrja ôfver fallna döttrar, ifall de âro uppriktiga, sàga: vi äro olyckliga genom vâra vanartiga barn, men är ej felet vårt eget, derfōre att vi uraktlàtit att med religionens bistand i dem inplanta goda grundsatser?
- Du tycker således att jag upplöst den svàra knut, som sả ofta slảr sig i barnauppfostran?
- Ja, och jag tycker att din Rosalia verkligen har ett tillräckligt odladt förstănd, för att du bör kunna ge efter för hennes átrá att komma till Stockholm.

Orgelnisten fortfor:

- Tro mig, Nils Åmunsen, - (detta var „Polonăsens» rătta namn, det andra endast ett binamn, som bygdens befolkning gifvit den förtrafflige spelmannen), fảr fogeln val en gang flyga ur boet, kommer
den aldrig mer igen. Men hon skall få resa, ty hvad ungdomen fâtt $i$ hufvudet, mảste genomdrifvas, eljest blir den en plåga bàde fôr sig sjelf och undra... Goda anlag for musik hap hon och dertill ett hufvud, som kunde passa for en gosse. Men Stockholm är andả hvad jag sagt.

Var nu icke angslig, - infoll „Polonăsenp, $\quad$ stadgade grundsatser ăro en grund att bygga på.. Det påstås visserligen $i$ vâra dagar att den erfarenhet, som forvärfvas ute i verlden, genom umgănge med främmande menniskor, skall vara för ungdomen nyttigare än den moral, som blifvit dem inplantad i hemmet, Detta är dock en sats som jafvas af verkligheten. Den unga menniskan, som inträder i verlden utan djupt rotfastade religionsbegrepp, finner der fleva tillfallen sill sin forsämring än förbăttring. Det är afven besynnerligt utt kunna påstà, det man skall săta dyxt köpt erfarenhet framför den som yunnits genom sanna fürestallningan och lasningen af goda bücker, hvilks ställa spegeln framför det egna belatet, ty endast studerandet af den inre menniskan skänker tillbörlig kraft át den upphöjda moral, som måote utgöra grundvalen i ungdomens lefnadsvibhet. Eger hjertat den, kan man under
umgänget med menniskorna, om också icke urskilja den fina ränksmidaren eller upptacka den försátliga snaran, dock undvika och se brotten; likval måste man dertill afven taga budorden till sitt stöd.

- Ack, bvilka frestelser omsnărja ej i en främmande förvillande verld den unga flickan!
- Bah, hvad âr vall den dygd, som ej blifvit pröfvad... Du kānner ju skepparen Jungmans yngste pojke, den lille skeppsgossen? Ná val, han var den ende, som vägrade att aflagga falsk ed, dà fartyget skulle borras utanför Gamla Carleby. Redaren fick betala assuransen, och gossen ett helt dygn sitta i märsen. Men ännu aldrig har himlen lemnat rattfardigheten utan en skyddsengel. Naturligtvis tănkte de att skeppsgossen skulle svalta ihjel, men faran skapar báde vaksamhet och ràdighet; en fiskarbát blef synlig, den kom skeppet allt nārmare och närmare och knappt hade gossen upptàkt den, fôrrăn han hoppade från märsen, kastade sig i vàgorna och likt en fisk simmade till den räddande farkosten, hvarpa han upptogs. Det var mig en djerf byting, tănkte sâkert båtens befalhafvare. Emellertid tror jag att han pa den resan erhōll en vãn, hvilken mảnga gảnger upp-
väger den summa, hvarmed man so̊kte köpa hans medverkan i en orättfärdig handling. I alla hânseenden belönades den unge yerldsborgarens mödor och segerrika strid med den inre tillfredsstallelsen att ha handlat rätt.
-Tror du dà att inga flera faror âterstá för gossen?

IIJ Jag menar visst icke att man mera bür vårdslösa med utvecklingen af ynglingens begrepp an med flickans, ty hvem, om icke just mannen, är i allmänhet hennes frids förstörare.

- Det ảr icke så bestämdt. Hvad som kommer utifrån, orenar ingen, men val hvad som kommer inifrån.
- Jag vill galda din historia med en annan: Min mor hade egnat en omsorgsfull vård ât en ung aflägsen slägtinge, som hon gjorde till sin fosterdotter. Äfven denna unga flicka ville gerna fara till Stockholm. Som hon var händig och skicklig i sina fingrar, lärde hon att sy hattar. Hon gjorde rătt stora framsteg i denna fruntimmersslöjd, och min mor kände sig mycket ghad öfver den ljusa framtid som tycktes vănta hennes skyddsling. Då bürjade plötsligt en officer figurera för flickan, och dả hon ej ville gả in pà nảgot af hans daliga
forslag, friade han slutligen till henne, hvarefter de blefvo förlofvade. Min mor hade forsôkt att $i$ fosterdottern inplanta den grundsatsen, att mannen ej bör fâ ega quinnan förran efter vigseln, och frân denna grundsats vek ej heller den unga flickan, men dâ blef olficeren otàlig. Som vi veta, söka alskande gerna ensamheten. En dag fann officeren sin fastmō allena. Som jag tror bruka garnisonsofficerare i allmảnhet gerna dricka vin; det forrefoll sâledes den unga flickan alls icke underligt att fastmannen till henne medforde en vinbutelj, ur hvilken han afven sjelf förtărde nâgot; men denna gảng hade förföraren gjort den starkaste sprit sōt och vallsmakande. Ovan vid starka drycker blef flickau snart omedveten af sina handlingar, hvarunder officeren begagnade tillfallet att utforra sina brott-liga afsigter. På detta sâtt ofverlistad blef emellertid flickan en olycklig mor, och fôrföraren lemnade ej sitt offer förr ân flera âr fôrflutit.
- Till det första brottet var hon oskyldig, men aldrig bōr hon val ha kunnat forrlata sig sjelf, att hon icke genast brōt med en man, som sả fullkomligt förrâdt sin lảga och djuriska natur.
- Just inför den som vàllat fallet, är
quinnan af naturen swagast med afseende på återupprattelser. Det finnes en mängd bảle fôlorade sôner och dottrar, men få af dem ha átersandt till fadernehemmet. Och hvem skulle vall efter fyra ầrs for ropp ha kunnat igenkänna den vackra, lefnadsglada och lyckliga flickan, som reste till Stockholm.
- Jag förmodar att afven din dotter hört denna historia? - frágade $»$ Polonäsenn, hvarefter de tva herrarne som vanligt slogo sig ned vid orgelverket.
- Mánga gånger, - svarade orgelnisten.

123.     - I så fall kan Rosalia den utantill och aktar sig nog för att dricka vin i en föregifven fästmans sallskap.
-iof - Kărleken kan förvrida hufvudet pá sjelfva dygden, och en gàng fallen blir quinnan vanligtvis så likgiltig för allt, att hon ej mera har reda pat hvarken hvad hon ar eller gör.

- Då delar du ju deras åsigt, som påstả att ingen dygd finns?
- Ma hvarje öga söka bevekelsegrunden och ingen yara för snar att döma! Mâ frameför allt min Rosalia vaka och bedja att hon aldrig måte nås af frestaren och falla för honom.
- Amen, amen! - utropade Nils $\AA$ munsen, fattande strâken, och liksom David gjorde med Saul, sá vyssjade nu afven Nils helt sakta med sina toner orgelnistens bekymmer till ro.


## II.

Midsommaren grōnskade i fullt flor. En dag, dà Rosalia ömsade friska blommor i vaserna, utropade hon plötsligt:

- Tack, pappa, derför att jag får reśa. Du har sà val sörjt för min barndom, att jag nu vill fôrsöka använda min ungdom till att blifva din álderdoms trōst och med Guds hjelp afven ditt stôd. Du lofvar ju att skrifva ofta, sá att jag allid vet huru du mår?
- Ja, mitt barn. Men förestăll dig ej att du i Stockholm endast kommer att dansa pà rosor. Sakert vânta dig der svårare motgángar ăn du ens kan ana. Förlora dock icke hoppet, utan fürtrüsta pà Gud, ty den, som det gör, dukar ieke under.
©5 - Ack, pappa, mitt hjerta klappar så gladt, som om mycket godt väntade mig.
- Slã bort dylika ungdomliga drömmar, de passa knappt lăngre for dina år.

Med dessa ord närmade sig orgelnisten fönstret och betraktade de sista buketterna, som blifvit ditsatta af den alskade dotterns hand.

- Hvem skall nu, - återtog han, och en tår fuktade hans öga, - blomsterströ enslingens boning och forljufva hans dystra stunder?
- Det skall dina sednare ârs gode vän, Amunsen göra. Han har lofvat att besöka dig ânnu oftare. J sprâken ju så gerna med hvarandra, Och sedan sá komma äfven mina bref; hvart och ett salter sig liksom en liten livit dufva i din hand, belt lycklig och glad öfver att blifva smekt af dina tankar.
- Mả jag âfven alltid uti dem áterfinna den kyska bild du nu framstâllt for mitt öga.
- Tvifla ej derpá, pappa: dina varningar skola städse följa mig, dina berăttelser stå fôr mitt minne, och likt goda englar skola de rena gestalterna i de böcker, ur hvilka du undervisat mig, kringevāfva mig!
- Ja, kom val ihảg, mitt goda barn, att sả lănge menniskan vakar och ber Gud
bevara sig för hjertate besmittelse, blir hon dock aldrig, âfven under de hárdaste profningar, fullkomligt olycklig. Forrstár man endast att omsorgsfult bevara den skatt, som ingen kan ná, blott man ej sjelf af af egen oförsigtighet lemnar dörren öppen, sà upplyser, liksom efter áskan, solen áter himlen och fröddar den renhjertade, hvilken skall se Gud samt finna att Han i all evighet ar den, hvilken belōnar tro med tro, - Pappa, det ar som om du med ditt finger inristat dessa ord i mitt hjerta.
- Sag hellre att det ar som om Gud der nedskrifvit dem med outplânliga bokstafver.

Nágra Ogonblick derefter framstammade fadrens lappar en varm vâlsignelse, under det att Rosalia till afsked sföt honom i sina armar.

## III.

Ett par veckor sednare sutto âter de tvà förtrogna vânnerna tillsammans, sysselsatta att lăsa Rosalias första bref. (17) Liksom henne omedvetet, - infoll Nils Åmunsen, - framskymtar dock hâri
en quafd och undertryckt oro, som ej är nágonting annat ân hennes fôr dig vall insockrade sorgbundenhet.
du - Guldet skadas ej genom att luttras, utan befrias i stallet derigenom fràn slaggen, - svarade orgelnisten. -- Försakelser och lidanden aro helsosamma för ungdomen och göra att den pả âlderdomen undgår det vărsta.

- Dả det rör din dotter, vet jug nog att du har hjertat på ratta stallet. Förōfrigt ăr du ju gudskelof så pass bergad, att ett par hundra riksdaler ej kunna göra nágon lucka i dina văl ordnade affârer.
- Min hjelp forrutan anser jag hennes fasta karakter såsom en sâker borgen for hennes viljas genomdrifvande.
- Att börja med kan det doek bli svárt nog att hitta pá utgàngspunkten, menade „Polonăsenn.

Ansträngning stärker tankekraften. Hon ar ej alldeles utan kunskaper, sáledes bör hon, upplyst af förstảndets ledstjerna, icke endast utleta det bästa, utan afven förstả att anvănda det till dagligt brơd. I stallet for att Gud skulle kunna tjenas genom medlens râtta användande, ungdomen agas och frid och rattfărdighet herrska pả jorden, bortslösa i allmānhet fôrăldrarna pả
barnen hvad som sedan blir deras förderf. Jag skulle aldrig ha funnit min jordiska lott sá ljuf, om den icke látit vânta pá sig och jag i 10 ár nödgats tjena som dräng, innan jag hade rad att lära mig orgelmusik. Utan den föregáende mödan hade visst icke framgången förekommit mig så skön. - Ifall himlen skänkt dig en gosse, hade, som man säger, karl blifvit ledd af karl; men din dotter har uödgats umbāra ett moderligt hjerta och litet ömhet skadar éj en flicka.
bvo - Du vill saledes att hon skall väajas vid penningskickningar frản hemmet, för att sedan bygga hela sin tillit pá menniskorna, hvilka likna grāsstrản pả marken, som i dag lefva, i morgon dō! Tror du då icke att landsflickan skulle vilja tâfla med stadsdamen, att icke afven hos henne badde tid och tankar skulle kunna nedgrâfvas i granna klader, att äfven hon lik en annan páfágel, skulle vilja prunka och prála, sả vida hennes tillgångar tillato henne att skaffa sig granna fjadrar; föröfrigt vore hon afven i stând att taga handen full för att göra ondt, ehuru afsigten vore att göra godt. Hennes lattrōrda hjerta har lăngt ifrản nảgon urskiljningsförmága. Intet annat kan odla den ān pröfningen af men-
niskor; hon måste bryta ljuset med olika prismer; hon skulle dock ingenting fōrlora derpá, utan öfvergá från den ena klarheten till den andra, sà att slutligen det „mörka talet ses i den dunkla spegeln". I sanning, upplysning är nödvảndig för att det skall láta sig göra.

- Då du hăromdagen, borta i skogen, skảnkte mjölnarens enka tvåhundra riksdaler, borde du ha tănkt pá Rosalia och gifvit henne hallften.
- Kăre Nils Amunsen, jag vill ej att den venstra handen skall veta hyad den hōgra gör.
- Ville du dả att man skulle tro det gumman stulit pengarne eller att de kommit direkt frản himlen?
- Eftersom du vet det, kan jag gerna säga dig, att länsman Wisslund, ifall hon ej blifvit hjelpt med denna lumpna summa, skulle ha tagit nybygget för skuld. Enkan har bevisat, att hon, med bitrāde af sina tvà aldre gossar, kan lifnära sig jemte de minderåriga barnen pá den lilla tảppan. Du kan laatt tảnka dig den stackars utfattiga modrens sorg vid tanken på att tillsammans med sina arma barn nödgas lemna torpet. Men, lofvad vare Gud, de äro nu räddade från att ligga församlingen till last. Också


## 18

har sakert ingen menniska kānt en innerligare gladje an jag vid utofvandet af denna goda gerning och annnu en gảng kom jag i erfarenhet af huru myoket saligare det ar att gifva, an att taga.
2015 - Nej, i dag ar du mig för ofvermäktig, Abraham, - utropade Nils. Spela nu för mig nàgon riktig englamusik, som kommer sjalens alla strängar att vibrera i en himmelsk harmoni.

Orgelnisten vănde sig genast till orgeln och uppstămde:

0 , min Gud, hvad herrlig dager Strảlar pâ den yoglings stig,
Som af dig sin gladje lager
Och sin gladje har il dig!
Som sig haller vid din ligg
Och, föruöjd med ditu behag,
Gár att lifvets pligter skōta,
Gär att lifvets ôden mêta.
Han med brōst af dygd regerailt,
Fredadt frản begärens brand
Blomstrar likt ett trād, planteradt
Pá den friska flodens strand.
I hans blick, som kallan klar,
Hinuteus lugn sin spegel thar;
Pa lians kiad, som rosor smycha,
Löftet slár um lif och lycka.
Hjertat för det goda làgar,
Tankan i det sanna ser,

Känslan svarar dâ lian frágar, frabuyn Himlen hörer, da lian ber, Jorden syns ett varens falt, Hvilket, lolvande och sallt, Bär at dygdens hopp och wöda Blott välsignelsernas grōda.

## IV.

Ett par månader efter Rosalius afresa fràn hemorten sutto en dag tvà unga flickor i ett aneprâkslöst rum vid en af Regeringsgatans reelaste sidogator. Begge flickorna voro utmärkt vackra. Det berodde helt och hâllet pả hvars och ens smak, hvilkendera man skulle skänkaskönhetens pris, antingen henne med de mörka stjernorna, hvilka lyste i den dunkla natten, eller henne med de klara, blâa ögonen, som sà mildt, sà himmelskt strâlade under guldlockarna. Den ena af dem var brunett, litet kortare till vexten och med något mindre val rundade former, den andra blondin. Hon var ett af dessa barn, på hyilket naturen slösat hela sitt mästerskap, főr att kunna gifva mảlaren en för madonnans bild värdig modell. Denna sednare var Rosalia.

- Nej, - eade hon och antog en
mycket moderlig min och ton, - nu talar du icke sanning, Amanda. Du trodde att jag sof dả du kom hem, men det gjorde jag icke, utan jag hörde mycket tydligt hur du satte in kangorna i kakelugnenischen och dervid foll det mig in: Amanda har icke varit på rătta vagar stadd, ty deras spár döljer man icke. Dả du i morse sof, tog jag utomdess, för roskull, fram kängorna, och till den grad nedsmutsade som de då voro, kunde de ej blifvit genom att gá de fả stegen till din tant i Trumpetarbacken. Jag hade redan förut mina misstankar, ty jag har aldrig förr sett sá konstrikt hoplagda bref som dem du făr i hvarannan vecka och som du aldrig visat mig. Jag vet bara att de plăga vara âtföljda af konfektspåsar och andra presenter. Jag vill nu bestāmdt lāsa dessa bref, hvarom icke, fár du ej mera sofva i min săng och det ar slut med den lilla kammarens delning.

Du skall gerna fâ lăsa brefven, - svarade Amanda, - de äro fràn hofrăttsnotarien A. det var ocksa med honom jag var ute och spatserade, icke langre bort ân i Humlegården.

- Och det sà sent pả quällen och vid denna tid på ảret!
- Kärleken eger alltid sina vissa grader vârma, det mả du vâl veta.
- Skāmta inte, Amanda, vi skola nu tala allvarsamt.
_ Jag alskar honom och karleken ar mer an himmel och jord, ty den ar himlens skapare och jordens gudomlige förskönare! - Min far brakade saga: den unga, af tidens förderf obesmittade flickan, måste fốrstả att urskilja den verklige mannen bland alla de män utan karakter, hvilkas flyktiga smak gömmer sig under slojan af triviala uttryck och i hvilkas förslappade hjertan ej finns en enda fiber, istand att röras af en sann kärleks ljufva kānslor. Den man för hvilken den unga flickan iskall försaka ungdomens och oskuldens nöjen, bör ega någat annat ãn en fernissa af alskvärdhet och artighet. Han bör ega ett obefläckadt namn, som icke qvarlemuat nágon skugga pá det förflutna; verksamhet, arbetshảg, allt egenskaper som äro en saker borgen för det närvarandes lycka, samt framför allt en lefvande och allvarlig gudsfruktan, ty endast derigenom kunna aningarna om framtiden betryggas och förādlas. Dả en sádan man kommit i erfarenhet af Guds vilja, studerar han afven báde lănge och văl karakteren hos den flicka, han vill göra till sitt hjer-
tas maka, jemfor hennes goda och onda egenskaper, hvilka antingen närma dem till hvarandra eller ocksá aflăgsna dem, och nâr så slutligen hans hjerta och förstảnd såga honom: hăr ar den varelse som kan bistá dig under lifvets skiften, kănna afven båda att det icke är godt att menniskan ar allena, utan prisar den höga religionslag, som vill att de tvà skola vara ett i sina tycken, sina begär, sina förhoppningar och sin högaktning för hvarandra samt tacka honom, som icke endast at mannev, utan afven at quinnan, gaf den, till hvilken hon kan halla sig; fôrst derefter infinna de sig vid altarets fot.
- Din fars improviserade predikan borde átminstone ha hállits i den kyrka, hvari han utfort musiken.
- Det ar dả ingen mõjlighet att kunna tala ett förnuftigt ord med dig, Amanda. Du făr ursåkta att jag funnit det mycket besynnerligt att $A-s$ flitiga pảhelsningar upphört sedan den der korrespondensen började. Svart på hvitt talar nāstan alltid tydligt, lảtom oss derföre i hans bref prōfva hans kärlek till dig!

Det gick trögt, men slutligen måste dock Amanda framtaga brefven ur byrålådan.

De blefvo genast öppnade och granskade af Rosalia, som derefter yttrade:

- Hvilken brinnande lága for vänskapent Finner icke du dess helgd omöjlig mellan skiljda kön? Men kanske din dygd redan bestått profvet, jag behôfver dà icke săga mer om broderskapets huldhet! Föroffrigt, hvarföre drager ban sig tillbaka frän din boning ifall hans tankar äro redliga? Du âr ju en flicka, om hvars hand han, utan att blygas, kan anhålla och lika öppet mottaga.
- Jag är sà ensam i verlden att jag behöfver en broderlig vân med ett ömt hjerta.
- Bedrag dig icke sjelf, det kan bringa dig pả fall och förskaffa dig en alltfôr sen ånger. Illusionen máste upphöra innan den för dig för längt.

Amanda fick nu dåningar, den ömma lågan qvăfdes hâftigt, sâ att hjertat var nåra att brista, tills det ändtligen, tack vare några Hoffimans droppar, åter fick en smula luft. Derefter fortfor Rosalia:

- Slả upp lifvets bok och bläddra deri, sá skall du öfverallt fá se hvarthản det leder, dà man drifver gäck med tvả hjertans förening, lifvets heligaste allvar.

Dả Amanda något áterhemtat sig, svarade hon:

- Du máste aldrig ha alskat, Rosalia.

11- Karleken, som ar lifvets helighaste akt, är en dàrskap för barn ; att alska tidigt är att fá ett utslitet hjerta.

- Föröfrigt sà ăr jag ett år aldre ann du, derom behơfver jag hvar dag påminna dig.
- Det ar rätt ledsamt, jag skulle gerna se om det vore tvertom. Men hvila dig nu till i morgon, Amanda, och tảnk på saken.
lins - Hur tror du att de två sakerna låta förena sig.
-nir_ Jag kan icke inse hur det kan kosta pá dig att bryta med denna skugga of en man, - inföll Rosalia allvarsamt.
- Jag hörde en gâng tvà gamla mamseller resonnera om kărleken; den ena hette Gunilla, den andra Petronella; plötsligt utropade Gunilla och lade handen pả hjertat: dâ den kommit hit, är det fōr sent att prata om saken, dă stâr den icke till att hjelpa.
- Jag átertager i sâ fall den vârskap jag skänkt dig, - förklarade i bestămd ton Rosalia, - afven den har varit helig och kan ej fortlefva for en varelse, hvilken
med beradt mod kastar sig i faran, fastăn det heter, att hon deri skall förgås.
- Ifall du någonsin kảnt kảrlekens fröjder och qual, Rosalia, skulle du ej vara sả grym.
- Att jag hyst verklig őmhet for dig, Amanda, har du varit i tillfalle att bedö$m a$ men det oaktadt gör ej upplösningen af denna tillgifvenhet * mera intryck pa mig, ân åsynen af en sảpbubblas bristande inför ett barns öga.

Högeligen förtviflad började Amanda áter gråta och utropade med våta ōgon:

- Hur mången qvinna hade ej blifvit utan man, ifall ej denne lärt kanns henne under s. $k$. underliga förhållanden!
- Du menar troligtvis sadana qvinnor, som aldrig brytt sig om sitt anseende, som aldrig hyst nảgon aktning för sig sjelfva, och som djerft bitande hufvudet af skammen ej ryggat tillbaka för vanăran. Pá sádant sâtt uppnás verkligen ofta ett mál för dem som ingen heder ha att förlora... „Hâll lif och arr lika karan, sager ett gammalt ordsprák; utan den sednare saken har den förra füga vărde, derom kan du vara ôfvertygad. Gif dig derföre bara tid och tàlamod, sà instâller sig nog i sinom tid den rătta.
fatral-Sa besynnerligt att det verkligen fins menniskor som kunna lefva utan kărlek! stiez - Att lefya utan karlek vore att hata, - suarade Rosalia, - och jag anser ingen ung menniska $i$ stând att inrymma hatet $i$ sitt hjerta, forst mãste lidelsernas stormar ha genomisat det. Lek derföre ej med elden, dervid kan latt afven lifvets Mdaste gnisfa utslackas. Jag ber dig nu, TAmanda, lyssna till fornuftet rōst och samla hela din sjelfbeherrskning till i morgon, Bã vill jag för dig diktera det bref, du skall afsandà till $A-f$;

Denna sak uffordes ocksa verkligen ${ }^{2}$ den foljande dagen. Det gick visserligen mycket trögt, icke heller var $\operatorname{det}^{3} A$ manda解 latt att ofvervinna en viss of stunden framkaliad opasslighet. , avi Men det oaktadt fick notarien veta hennes ásigter om det foreslagna vănskapsfofrbundet, och hur opassande hen fann alla moten och sammantrâffningar utomhus. Ej heller skulle han besvăra sig med att på utsatt tid invanta henne vid Gustaf Adolfs staty, enâr hennes fäckfria rykte var den enda rikedom hon hade att inberga fôr framtiden, $\mathrm{m} . \mathrm{m} ., \mathrm{m} . \mathrm{m}_{\mathrm{m}}$.

Svaret hărpå var att notarien máste erkanna det hans afsigt endast varit passio-
nens mål, att han icke alskat henne såsom den han önskat till sin maka, men att han icke fōrr ãn nu fullkomligt kānt hennes karakter, för hvilken han sade sig hysa den största högaktning, en verklig beundran, och skulle hon hâdanefter komma att intaga en stor plats i hans hjerta. Slutet var dock ett farval.
-ins Amanda höll detta bref i sina darrande hănder, och hela aftonen förflöt under krampryckningar och Rosalias milda vård. Hon gömde dock för henne sina tárar, dả Rosalia en gång för alla stålsatt sitt hjerta emot dem.

Amanda hade pà den sednare tiden fâtt ett nästan oinskråkkt förtroende till Rosalia, pả grund deraf att hon en gàng från en tant i Wermland erhàllit ett bref, hyaröfver hon blifvit alldeles trőstlōs, dá tanten deri gjorde henne de mest sárande beskyllningar, framkallade af det grundlosaste sqvaller och förtal, Rosalia, som var ofvertygad om Amandas oskuld, dikterade derföre Amandas svar till tanten, som genast insåg sin orättvisa och /såsom en godtgörelse derföre skickade henne 100 rdr , försäkrande att Ihon alltid $i$ henne skulle ega en väninna.

Dessa af Rosalia framtrollade pengar
hade till pá kôpet kommit just dả de som bast behöfdes.


 -ni the gimatul $\quad \mathbf{V}$.

Ett àr hade förgaitt och áter sutto de unga flickorna tillsammans i den lilla kammaren.
.hyli Amanda hade âterfâtt hela sitt förra humōr och var nu gladare ằn nágonsin. atrui- Hur kommer det sig, - fràgade hon plötsligt, - att du aldrig har nágra afventyr att beralta? Doktor Lindeberg - ville ju sà gerna folja dig till Mariedal? - Jag var, - svarade Rosalia, - dit--bjuden med Engströms; foljaktligen blefvo de mitt sâllskap bâde dit och hem. -lizz - Na, var det roligt pá det af Berg-- lôfs tillstallida bătpartiet?
bagy - Mycket roligt; skada endast att jag arr sá fallen fór sjōsjuka.
yanni-- Det var sâledes derföre du bad kapten C. gőra dig sallskap på dāck, fastăn da försâkrade att det var fôr att undslippa de ombord varande lojtnanternas fadda artigheter. Annorlunda var det pa brollopet Thos Engstrōme, Dà grosshandlarens bror
blifvit litet ankommen, släckte han juitva. stearinljus, tog det ena till fiol och det ann dra till stråke, derunder oupphörligt sjun-7 gande: $\omega$ Det var mig en tusan sà vacker: smáländskan! Hvarvid tillochmed de slum-s rande fingo öppna ögon och riktade dem: pà din person.
acu- Du är val underrattad, hör jag.

- Ehuru den var något för högstämd màste du dock medgifva, att hans fiol var ganska välklingande. Och den höge hofr mannen sedan, som vid samma tillialle sat de till dig, i det han visade dig sin briln janterade snusdosa med hustruns portratt: „Ifall hon lefde, skulle mamsell Fagerstrōm blifva var fosterdotter.n Han kunde latt bli din äkta halft, bara du förstod att stallla dig i en riktig dager för honom. Gubbens mening var latt genomskảdad. - 1 i - Tror du att yàr upplysta tid förenar 60 och 17 år $i$ âktenskapsfrågan? - Ảunu djupare svalj har blifvit fyldt af en hög stăllning och mycket pengar. Ja , Rosalia, du är född under en lycklig stjerna; jag deremot är ej fodd under nàgon alls; hvem som var min far, har jag aldrig fâtt veta, det enda jag vet, är, att. min mor tjenade som husmamsell tillsammans med en piga, som sedan blef en fri-
herrinna Lejonklo. Till henne kom jag som helt liten, then ett hem hade jag ingenstadea För ofrigt fick jag af friherrinhan tillracklig aga, både med ris och knytnafvarna, hvilket salunda blef den egentliga orsaken till mitt styfva sinne. Dá jag var 9 ár tyckte hon att jag borde larra fransyska sprâket och handarbeten. Det forra gifok ōfver forvāntan valt, det sednáre trơgare. Helt tidigt fick jag lasa till Herrans Nattvard, och knappt var det undangjordt, förran jag skulle giftas bort med en gamm mal rik enkling, en hāradshōfding. Denne, som menade att kărleken kan kōpas med guld och glitter, lislösude på mig allt upptānkligt, tills han en vacker dag, dả jag matt vidialla dessa leksaker grátit offverljudt, frágade om anledningen till mina tảrar. Jag svarade uppriktigt, att jag kảnde mig olycklig derfore att jag slalle gifta mig med honom. $\begin{aligned} & \text { n Da ditt hjertal ej är } \\ & \text { ta }\end{aligned}$ böjdt derfôr, skall du icke tvingas dertillv, svarade den verkligt adle och gode mannen. I samma ögonblick var jag fri som fageln pa den baral quisten, men redan i det nâsta fick jag, som du nog kan tānka dig, dansw efter en anhan pipa. Den i hög grad förgrymmade friherrinnan visade mig direkt pal dörren och förbjöd mig att
någonsin mera synas för henues ögon Du vet hur svart jag hade det hos den snála mamsell Björkman, der jag var inackorderad pà sà satt, att jag sjelf skulle bestá mig maten. Hos fru Hanekam fick jag aldrig nảgon frid. Den supiga kärringen ville dertill alltid ha forskott. Till min olycka visste hon att jag fátt 600 rdr of häradshöfdingen. Jag måste naturligtvis köpa mig till husfriden. Och tror du val att jag fick det mycket battre pa sista stallet innan jag kom hit i huset? Nej dá! ...s Ah, jag har redan i mitt lif fatt pröfva hvarjehanda. Ville häradshöfdingen nu fria till mig, skulle jug ocksá straxt, utan prut, bli hans hustru, ty nu vet jay hyad det $i$ denna verld vill säga att ega guld och grōna skogar.
- Det var mycket lyckligt, kära Amanda, att hâradshöfdingen inte blef forrenad med dig, ty jag âr bäker pả att ditt hjerta dà tagit ut sin rätt annorstädes.
- Ah, dermed hade nog den gamle graharsmannen sett mellan fingrarue! Pa ena sidan hade jag njutit uf vănskapen, pá den audra of kärlekent Det hade ju utomdess varit vida battre och mycket laattare att főrláta, ân om jag stảndigt tittat i den gamle gubbens graf för att se efter huru
många skoflar mull annu áterstodo att kasta dit innan den blef fylld, eller om jag genom smã portioner gift forsookt att làngsamt, men sảkert påskynda hans ditkomst.
-ay Min bästa Amanda, i dina tankar tyckes verkligen ligga gift, och gifve Gud att det aldrig mátte hopa sig till en hel grufva i ditt hjertal Det enda som kunnat fylla klyftan mellan dina och haradshöfdingens àr hade varit tacksamhet, men denna kănsla rymmes ej i ett endast af egennytta uppfyldt hjerta. Utomdess slär falskheten sin egen herre pà halsen, som ett gammalt ordsprák săger.
- Ah nej, Rosalia, siffror lâta alltid beräkna sig. I sakens natur ligger mycket för den som är riktigt hemma i brảk. Det mä vara den àkta mannen eller hustrun, hvilkendera som helst, sà vore den bra dum som ej bảde under fôrstróelserna och verksamheten studerade menniskolynnet, ty râtt ledd lãter stădse kānslan beherrska sig. Man mả vara än så likgiltig och ljum, kan man ju synas så liflig och varm, som om det akta bandets knut hölls öfver sjelfvaste kokpunkten; i annat fall kunna ganska lätt svartsjukans onda demoner frammanas och blifva ens folljeslagare.
(tini Tro mig, Amanda, själen haribland ett så fint, väderkorn, att den anar och kän ner den bäst dolda förbindelse; fastăn ingen dödlig förradt hemligheten, ar den uppenbar för den, som lider trolöshetens qual; dessa kunna visserligen gömmas, men de göra sig sjelfva till den grad páminta, att de aldrig kunna glömmas.





- Du klagar, Amanda, - fortfor Rosalia, - derföre att jag aldrig berattat dig några af mina lefnadshăndelser; nu har du dock verkligen inspirerat mig till att göra det. Men om du vill höra pá hvad jag har att berâtta, måste du āfven gifva dig till táls, ty jag ar litet vidlyftig af mig och kan ej vara lika underhảllande som du. Som du vet, talas i landsorten om Stockholm sásom om ett Kanaans land, öfversvämmadt af mjolk och honung, såsom den medelpunkt der landets alla bildningsgrader sammanstöta och deras dolda kảrna smaltes.

Endast häri har man rätt. Slutligen gaf ăfven min far efter fôr mina enträgna böner att fá göra allvar af mitt lifs högst

## 34

onskan. Farden antraiddes, och jag befann mig shart i ett ressâllskap, som visade mig mycken uppmarksamhet och hivaraf jag afven kunnat ha stor njutning, om det ej till all fortret bestát of en fransysk profesior med dess fru samit tva engelsman; ingen af dem talade svenska. Det forsta jug vid min utflygt ur boet fick smalta, var saledes erfarenheten om $\min$ djupa okunnighet, och inom mig gjorde jag ett heligt lofte, att icke gifva mig nágon ro fôrrân jag uppnàtt en viss fardighet báde i epgelskan och franskan. Som du vet, ar jag afven redan temligen hemma - dessa "sprak, och hvad som annu aterstafi mig, hoppas jag att shart kunna inhemta. Forest vid resans slut foll det mig in att tilltala fransyskan pa tyska, hvilket sprake juig lart af min far, och det blef bu en föreningslänk mellan de olika nationernà. Det kostade verkligen pà mig att lemnía den vâhliga damen just som vi började att rătt fôrotả hvarandra; jag funderade derfore pà att taga in pá sammin hotell som det utlandska herrekapet, men framfôr alt mâste jag tanka pá min kassa. Som den var ganska liten, skedde ingen fôrândring imin fonut uppejorda resplan, utan uppsokte jag mitt forat bestamda logis hos en viss madam Lindberg, hvilken en van till min far
framstallt sâsom ett af mensklighetens afskum, fastăn hon var hans egen syster,

Till och med under de första oggonblicken af mitt vistande hos henne visade hon sig icke annorlunda ân stojande och brutal. Hennes bror hade äfven rádt mig att văl gömma mitt lilla medhafda kapital, sá att hon aldrig sadg nágra penningar.

Hon förmodade följaktligen att jag var alldeles utfattig, hvilket gjorde henne dubbelt högmodig och förmádde henne att ănnu mera stoltsera derfore att hon var husegarinna. Hon hade dock ingenting att befara, ty jag betalade henne i förskott det ōfverenskomna priset for den forrsta månaden.

Mitt piano placerades pá vinden, hvilken forljaktligen blef lokalen för mitt första musicerande i Stockholm.

Den murkna kojan vid Humlegårdsgatan, hvilken utgjorde min vardinnas nhusn, var knappt mindre nedtyngdt af instrumentets tyngd än jag af dess plats och hela min vistelse hos den elaka qvinnan. Mitt stãndiga bemödande gick saledes ut pá átt blifva undergifven, men det oaktadt kunde aldrig en gnista af menniskokărlekens ljus väckas inom hennes mörka sjal, Med all din matematik och geometri skulle till och
med du kommit till korta med att utrakna de dolda vinklarne och vrárna i detta hjerta, som i sina schakter dolde vida mera arsenik an den sanna menniskan guld. Den grundval, hvarpa hon stod, var fran bôrjan till slut hennes egennytta och högfiard ofver de hus $\mathbf{i}$ hvilka hon tjenat och med hvilka hon annu, genom att tvatta och stryka, stod i vissa relationer.

Jag ville naturligtvis sa fort sig göra lat komma $i$ beröring med menniskor, $i$ hopp att bland dem pátrâffa năgon god och for mig nyttig. Jag bad derfôre madam Lindberg att i de hus, fôr hvilka hon arbetade, efterhöra om de ej visste năgon familj, som för sina barn behöfde en ung flicka, kunnig i att undervisa uti innanlasning och skrifning.

Detta förslag tyckes i hög grad vācka madam Lindbergs intresse. Hon spānde upp öronen, som hade hon fâtt hôra nágonting mycket glâdjande. I alla hânseenden fann hon det vara ett projekt, som nog kunde genomfóras.

Hon tănkte naturligtvis dervid i frămsta rummet pá sin egen fördel, ty sà fort hon ansăg sig kunna gờra en god och 10 nande affarr, var hon alltid utom sig af glâdje.

Hon hade forrut tjenat hos en viss grefve Skyldpaddenkrans och kânde sonen i huset sảsom en väldig flickjăgare. En kort tid efter, sedan jag till henne framstallde mitt förslag betraffande barnundervisning, installde sig den unge grefven för att gifva min värdinna nágra uppdrag. Dà han var gảngen erfor jag att hans grefvinna önskade att jag skulle gifva deras barn, af hvilka det aldsta var fyra ár, lektioner i de första skolămnena.

Grefvinrian Skyldpaddenkrans var så skôn, sà intagande och oemotstândlig, att nàgot underbart, rent af öfverjordiskt drog mig till hennes milda upphöjda vasen. Jag skulle pa kna ha velat anropa henne om hennes vānskap och beskydd. Men den fattiga orgelnistdottern vågade ej lyfta sina ögon, blảtt sina tankar să högı.

Emellertid klappade mitt hjerta högt af glădje, dả det bestảmdes att jag skulle komma dit tvà timmar hvarje helgfri förmiddag fôr att mot 22 öre i timman undervisa barnen.

På fristunderna uppbjöd jag hela min uppfinningsförmåga för att ât de små klippa blommor och andra leksaker; de saknade visst icke sådana, men för ögonblicket roade dem alltid mest de, i hvilkas förfardi-
gande de tyckte sig ha deltagit. De sma sōta, naßstan jemnáriga barnen gjorde mig genom sin ystra gladje nâstan till deras kamrat bàde i gladtighet och alder. Dá grefvinnan erfor att jag var ledig, ville hon afyen att jag skulle sysselsatta mig med dem pá, eftermiddagarne och underyisa dem i ett och annat, hvilket allt utfördes till omsesidig tillfredsstallelse. Under eftermiddagslektionerna spelade grefvinnan rätt ofta piano.

En dag hade hon fátt en ny, mycket svàr komposition. Hon spelade flera ganger igenom den, för att riktigt kunna utföra densamma, och derunder fann jag att hon visserligen spelade mycket val, men att hon det oaktadt hvarken haft min far eller Nils Ảmunsen till larare, ty dessa tvà lyssnade icke allenast med spăndt öra till den spelande handen, utan till hvart oeh ett af dess finger. I grefvinnans spel lag endast fardighet. Dá hon reste sig, frảgade jag om hon ville tilläta mig att försöka den nya kompositionen. Min far plagade alltid săga: nhurn noterna ân aro satta, vore det skam om du ej genast utan nágot stafvande skulle kanna lassa igenom dem.n Det gick sảledes fōrtrăffligt för mig. Grefvinnan blef mycket förvánad, sả mycket mera,
som hon ingen aning hade att jug spelades piano Hon blef utom sig af fortjusning öfver den verkligt vackra musik hon nu hade under hảnderna; och fastän jag knappt visste hur jag skulle komma fram dermed, rastade jag hénne vid flera tillfallen, dá hon: ater genomspelade stycket.

- "Det ar rattn, utropade hon, manmärk dugtigt, ty jag vill i morgon afton pa en stor supé spela denna komposition..

Den följande dagen blef a-b-c-läsningen indragen och jag fick förtroendet att meddela grefvinnan musikundervisning. Sedermera framtrollade ofta instrumentet för oss de angenåmaste, njutningsrikaste stunder.

På detta sâtt hade ungefar en mánad forrfutit, hyarunder jag an haft att sysselsaatta mig med barnen, än med grefvinnan, en tid, hvarunder jag lärde mig att i grefvinnan skảda typen för hurudan en quinna: bür vara. Jag skulle sả gerna ha velat likna henne i allt, sảval hennes sătt som vảrdade uttal af svenska språket.
och satte en paus efter musiken, rolet var saakerrt nảgot annat det än nsmảłăndikkaw

-     - Jag făr ahnu en gảng be dig om litet tallamod, ty det ar just slutpunkten i)
min berattelse som jag, blott jag hade förmågan, skulle vilja göra riktigt klingande för ditt öra, - svarade Rosalia.
- Gà pà dâ, jag tycker att du har god vind i seglen, och jullens hela besâttning utgöres ju endast af dess styrman. Fá se hvad slage last den bjuder pả, om jag har lust att átaga mig dess vidare utskeppning:
- Ganska săkert.
- Gör dá inga kryssningar inomskăre, utan tag kortaste vägen och blás upp en dugtig storm, ty af allt vet du att jag mest hatar stiltje.
- Det vet jag, Kära Amanda; men hvarför sifbröt du mig?
cain- Föriatt halla med dig om att ren svenska âr nảgonting annat ăn smảlăndska. för rimsnideri máste val hvar och en medgifva det.
- Ná, hur gick det sedan, lilla prosaist?
- Jo, en dag då jag âter kom till grefvens och efter vanligheten först-stannade $\mathbf{i}$ rummet innanför tamburen för att blifva införd till barnen, hörde jag plötsligt, i en bredvid liggande salong, ett hơgljudt samtal. Jag urskilde tydligt grefvin-
nans rồst, som sade: „Forlåt, min băstal vån, derföre att jag säger det, men är du ej litet för ombytlig? Först paastod jag att det var orimligt att antaga en lärarinna för sâ smá barn som vảra, men du hade da ratt, alskade Felix, de ba verkligen gjort framsteg, till hvilka jag ansảg barn vid deras alder fullkomligt oförmögna.n Harpa svarade grefven: nDet visste jag mycket val; det var hög tid att de borjade, och det kommer att gà ānnu bâtre fôr dem, bara vi i huset fá en verkligt skicklig gưvernant, som genomgãtt sin examen. Jag förklarar derföre en gång för alla att jag inte tâl den der mamsell Fagerstrôm, hon skulle endast, genom att lângre fortsătta med siñ undervisning, hos barnen individualisera sin okristliga stelhet. Tycker du för öfrigt att det anstảr vảrt hus att mottaga en sâdan der person? Der kommer hon med en 10 s svallande barm, utan att hon ens synes begrips att en ordentlig quinna begagnar snörlif.n - „Jag harn, fortfor grefvinnan, nej fastat mig vid denna sak. Konsten har visserligen ännu ej forderfvat henne, ufan det friska naturbarnet pryder sjelf sin enkla drägt, och finner du något anstōtligt deri, gàr det ju an att pámína henne om den nuvarande tidens fordringar. När jag àr borta skulle
jag känna mig trygg, i fall du samtyckte till att jag fick ha henne $i$ huset och hon vore hemma hos barnen. De sluta sig sả gerna till heane, och danss och hoppa af menlös glădje när jag lofyar att bjuda mamsell Fagerström till middagen, ty de aro dă sakra att ocksá fâ behâlla henne hos sig hela eftermiddagen. Det är hennes lekande sått, som framkallat deras sma framsteg. Nägra drifhusplantor har du val icke ämnat göra af våra barn? Du vet att jag icke gerna vill handla dig emot, men nu ber jag dig att gifva efter för min ōnskan.n „Omöjligt», svarade grefven.

Jag skyndade ut till betjenten $i$ den afsigt, att ingen skulle konmma under fund med att jag varit $i$ rummet innanför, men så djupt forkrossad som jag var, hade jag knappt, reda pa hvad jag foretog och sade. Jag hade visserligen alltid insett att hos mig fanns mycken tafatthet och enkelhet, men aldrig hade jag ansett den sá anstötlig, till och med inom den förnäma verlden. Den fullstảndigt examinerade guvernanten, hvilken skulle uttränga mig, framistod plōtsligt für mig såsom det fullkomligas ideal på jorden.

Man visste emellertid nu att jag kommit, och det drōjde ej mángs minuter förrän
jag blef tillsagd att stiga in till barnen. Det förefoll mig härvid, som hade jag nu endast att säga farvâl till det mig sả kart blifna huset, hvari jag funnit sá myckeri uppmuntran, förströelse och verkligt understơd. Sà var det äfven Ett par dagar sednare var jug för alltid bannlyst ur dení dyra fristaden.

Madam Lindberg hade emellertid blifvit som en annan menniska, hvilket jag trodde hârleda sig frân grefvinnans inflytande. Genom henned försorg hàde jag afven trott mig kunna fá en annan boning; men af det samtal, som pả ett sả indirekt sătt nàtt mina öron, erfor jag hvilka hennés egentliga afsigter varit. Som madamen den dagen drojde ovanligt lange borta, hade jay emellertid god tid att öfvertănka hvad grefven sagt om min person. Jag Kom tydligt under fund med att sanningen âr härd att smalta, isynnerhet for en nybörjare.. Dertill var jag ju sà ovan vid motgannyar. Hvad som mest gramde mig var dock min djupa okuñighet.

Min törtjenst under de fyra veckor jag vistats ; Stockholn uppgick till 30 rdr , således dubbelt sâ mycket rom jag gjort râtt för. Dà min hyra var betald och mitt uppehalle för offrigt afraknudes, kunde så
ledes blott áterstá helt obetydligt. Den lilla summan af 75 rdr , min màngảriga vinst pá hơnegården, hvilken min far afstátt ât mig, hade átgått pả resan, under mitt forrsta vistande i Stockholm och till bestridandet af nàgrà andra nôdvāndiga utgifter. Följaktligen áterstod mig nästan ingenting mer ãn den 100 -rdr-sedel, som $\min$ fars gode văn, Nils Amunsen, vid afskedet frản hemorten tryckt i min hand, Denna sedel var visserligen både stor och herrlig att se p\& , men skulle den sönderdelas till en prydligare garderob, lektioners betalande och ett bâttre logis, vore den helt och hâllet otillrăcklig. Det svindlade fôr mina ôgon, som om jag státt vid randen af en afgrund. Jag kände, att om jagiskulle vexla den, van det som att sönderslita mitt hjerta, ty deri hvilade nutidens ve och framtidens glada förhoppningar. Trött och marterad sảsom en fágel, hvilken flugit för hōgt upp och ej vågar försöka sina syaga vingar för att komma ned igen, somnade jag slutligen och drömde ej om något annat ân hāstar och hundar, hvilka förföljde mig.

- Hundar betyder akta măn; och hastar ungkarlar, - afbröt Amanda, - ifall nágon af Ident uppnaatt dig och bitit dig riktigt duktigt, kunde du ha tagit för af-
giordt att karleken skulle ha blifvit lif och lága, o, ljufva pläga.
- Spela nu inte eko, Amanda. Som du latt kan tānka dig, gick jag med sà sorgbundet sinne till mina lektionstimmar, som skulle min så herrligt uppblomstrande gladje för evigt jordfastas af den obeveklige grefven. Grefvinnan var vid min ankomst upptagen af resande fremmande, men vid ${ }^{1}$ middagsbordet nickade hon vânligt åt mig, grefven gaf henne genast hârför en ond blick. Hans isande köld emot mig var dock tydligt endast für att plàga hustrun, ty dã hon ej var närvarande, bemötte han mig vida mindre stelt. Pa eftermiddagen bad grefvinnan mig göra litet musik fôr sina găster. Då jag uppfyllt denna begăran tackade alla mig, klappade nig och tryckte hjertligt mina händer. All denna vảnlighet rörde mig sả djupt, att jag ofrivilligt började gràta. Under det jag vânde mig bort, för att litet áterhemta mig, sade grefvinnan: wJag fôrstår nog hvad det är som fattas henne, det är hemlangtan, hon faller saknadens tårar üfver sitt musikaliska hem, der hon lemnat en kăr fader och en gammal skicklig läraren Adèle, den aldsta af flickorna, sōkte upp mig och frägade, hastigt erinrande sig att jag några dagar fôrut sku-
rit mig i fingret, om det verkligen var sannt att det ej mera värkte Det goda barnet kuìde iej förstả att sér inom điss ofta blöda -mera ian djupa skrémor af synlig beskaffenhet. ©Slatligen gingo alla pá en bjudning och jag blef hlemnad ensam med barnen, huishallerskan och kammarjungfrun, Hela verlden gick rundt omkring for mina Agon. Thilka sságo atusentals föremál, utan att Andá Rga ett enda, hvaremot jag kuinde luta mitt tunga hufvad. Dà barnen lagt sig, atervande jag till mitt otrefliga hem. 6b




## VII.

En ny dag randades och jag bôrjarde pà nytt tanka pă den examinarade guver--nanten, ll och för att kunna bli en sádan. voro tid och medel lika dyrbara. Dà jag -Jom till grefvinnan sade mina avullna ögon thenne att jag grátit. Hon frágade genast som orsaken till min sorg.

Jag isvarade appriktigt att jag suttit i -lilla salongen under hennes samtal med grefliven, haarigenom jag kommit till den sorgliga wissheten att jag ej var nog skicklig fôr att fortsâtta undervisningen med hen-
nes barn, men att jag, som ej velat lyssna, genast ater skyndat $\mathbf{u t} \mathbf{j}$ tamburen for att Iâta anmala min ankomst, Jag tillade ntt jag mycket val visste det jag borde ha behålit min stora sorg för mig, men eftersom grefvinnan fràgade om skallet till mitt bekymmer, hade jag sagt sanningen, nágonting hvartill utomdess min far alltid uppmanat mig.
"Kära Rosalia,n inföll grefvinnañ, hvilken nu gaf mig denna förtroliga benamning, $x$ min man ar af ett haffigt lynne, men han har ett godt hjerta och ar icke allfid sá omedgorlig som i'detta fall, Jag har hört omtalas lyckliga makar̈, kvilka plötsligt sett sin lycka forsvinna, endast derföre att de varit af olika àsigter angáende barnens uppfostran, Jag anser det derföre klokast att undanrödja det trätofrô, som eljest till vár stora gramèlse skulle kunna slá rot i vairt hjertas jordmån. Jag måste foljaktligen affen i detta fall gifva efter. Jag fillagger likval, att det ar min man som sagt upp vair snälla Rosalia. Om lördag fá vi ett engelskt fruntimmer och det kan naturligtvis ej vara mig okart att en mera erfaren och vid barns ledning van person tager hand om mina flickors uppfostran. Med dessa ord aflaggsnade sig grefvin-
nan, fastän jag haft sjelfbeherrskning nog att icke, plâga henne med mina târar. Dâ hon áter intradde var hon atföljd af kammarjungfrun, hvilken bar en stor kappsack, fylld med diverse kladespersedlar.
"Lilla Rosalia,n sade hon gladtigt, sàsom fôr att trösta mig i min djupa sorg, nkan nâstan begagna mina klader; hall till godo med dessa, sásom ett bevis pá mitt deltagande.,

Det var nu ungefar som bade en af de tunga stenarna, hvilka sâ lânge tyngt pả mitt hjerta, fallit derifràn. Jag kunde ej attala hela min tacksamhet for den frikostiga gaifvan.
„Rosalia börn, fortfor grefvinnan muntert, vgömma de hemmavaffàa kladningarne fôr att begagna under nágot besolk på hembygden. Men det ar sannt, moderna aro sà ombytliga, derfôre ar ej heller detta vârdt. Jag har redan kunnat mârka att Rosalias garderob àr ganska rik pà fôrtraffliga klàder, alla ypperligt passande for tjenstflickor. Jag vill försöka att stalla till ett lotteri. Vi amna snart gifva en större middag och litet hyar kan behöfva nágot i kladvag, såsom uppmuntran och belōning at sina tjenariunor. Ser ni, man måste alltid vara kladd nägorlunda efter sin stallning: Grá-
fjels aro mina bekanta, de aro icke mycket bemedlade, men till ytterlighet fấfänga, derföre ar bäst att Rosalias yttre förvandling sker sầ snart som möjligt, dâ jag nog tror att de skola mottaga Rosalía sâsom lărarinna fór sina barn, Rosalia kunde ju âtaga eig dessa lektioner på förmiddagarne, sả hade Rosalia eftermiddagarne fria. I allmänhet bör man aldrig lata sin utblottade belagenhet framskymta; redan den medellöse anses beroende; uppträder man dertill myeket ansprâkslöst och underdảnigt, blir man förtryckt samt sedd öfver axeln. Lat menniskorna hellre anse en hushallsaktig; till och med girigheten ofverses lattare an fattigdom; den anses säsom det salmsta af alle och vinner aldrig hvardagsmenniskans deltagande. Tvertom âr det myeket klokare om Rosalia later verlden förmoda att hon har pengar. Tro mig, lifvet ăr en stor skảdebaná, hvarpa hvar och en fâtt sin rol, allt beror pá dess utfôrande för att kunna vinna bifall.»

Jag motsade henne ej utan insåg att hvarje sak kunde ses frân olika sidor. Dertill var grefvinuan mig sa fiverlagsen och hela min sjal var uppfylld af begar att lara. I hvarje hănseende hade jag således skal att vara belaten med hennes anordningar.

Hon lofvade att till dagen derpa se ef-
ter nâgra hattar, dem hon afven ville skănka mig. De andra sakerna blefvo derföre af mig qvarlemnade, på det att jag sedan skulle fá bem allt pá emogảng. Nar jag nasta gảng âterkom till grefvens skulle jag också medföra alla mina hemvafda kladningar, ined undantag af ett par, stycken, dem jag hade lust att behâlla. Grefvinnan skulle sedan sammantraffa med mig hos Gráfjels, ty till folje af grefvens vilja var min korta tid i deras hus nu tillăndalupen.

Jag tyckte dock att jag hade sà mycket att tacka Gud for, sà att jag ej mera borde anse mig fullkomligt olycklig.

Till det Gráfjelska buset lyftade jag pà förhänget och urakiljde med mitt inre oga dess teatraliska sida, och satt stum liksom inför ett alldeles nytt skảdespel. Jag anade hela pjesen och det var min öfvertygelse att jag skulle komma att spela en rol deri.

Medan jag som băst ordnade mina klâdningar, hemkom madam Lindberg, hvilken varit borta med tvătt och sảg helt belâten ut. Hou satte sig bredvid mig pả soffan och lade pả bordet framfor sig ett rikt förgyldt etui.
nHvad gör mamsell med klādningarna ?n frågade hon och faste pá dem en forskande blick.
raỉ Jag svarade:
to. nJag skall skicka bort dem i morgon
 ${ }_{\text {wa }}$ Na, , fortfor hon, njag kunde nog förstà att mitt hus snart skulle blifva lilla damen för trångt. Det ăr något annat att komma sig upp i verlden, an att som jag och màngen till mig, frãn morgon till qvall fâ vara andras slaf! Sá är det năr man har nágon som vill sig en smula vall.n quia

Med dessa ord üppnade hon etuiet tilläggande:
nJag skulle ödmjukast tro att de der dyrbara presenterna komma att pryda mansell bra, mycket battre an de ljusa lockarna och af välmåga runda kínderna! Så der är det med en del menniskor, de tyckas enkom vara skapade för lycka och medgảng, dả en annan stackare bara fâtt slita ondti....Jo, grefve Skyldpaddenkrans skickar mamsell genom mig de här skōna presenterna och vill i morgon klockan fem pả eftermiddagen träffa mamsell i Davidsons paviljong pá Drottninggatan, der herrskapet vidare får öfverenskomma om hyad som bōr gōtas.n

Den utomordentliga glädje jag pâ morgonen kănnt öfver grefyinnans öfverraskande gảfva, försvann nästan för den ledsnad sore
uppfyllde mig inför grefvens. Man kan omőjligt blifva rödare i ansigtet framför elden än jag nu blef af harm. Lyckligtvis märkte dock madam Lindberg ingenting, ty hela hennes uppmärksamhet var riktad pá de af juveler blixtrande smyckena, hennes förtjusning gallde bảde broschen, örhängena och armbunden. Under det hou fortfor att leka med de af konstnărshanden formade nipperna sade jag:
-1i) aDenna dags mânga bestyr har gjort mig sả trött, att vi nu i Guds namn viljai lagga oss. I morgon skall jag stiga bittida upp.

- Madamen syntes nöjd härmed och blef sảledes ej friden st0̈rd.

Det, var ett ganska ovăntadt slag som traffat mig. Grefven hade visserligen förefallit mig outgrundlig, men jag hade ej brytt mig om att fasta mig dervid; min far hade allid sagt: att utforska, ty de äroi till karakteren sâ vacklande och ombytliga att de knappt förstå sig pà sig sjelfva, य i Den dubbelhet som sả ofta lâtit grefven synas fôr mig salsom två menniskor, antog emellertid nu en besynnerlig skepnad. Det ácen sorglig tid vi lefva $i$, tănkte jag, eftersom mănnen utan tvekan så üppet kunna ádagalăgga sina là-
ga, nedriga afsigter. Jag vände slutligen mina tankar frản grefven och riktade dem uteslutande på den arma om sin mans falskhet och trolöshet okunniga grefvinnans,
-ay Jag insăg tydligt att jag sjelf mâste handla, ty madam Lindberg var helt och hàllet olämplig för dylika uppdrag. Jag fick ingen blund i mina ögon; det tycktes alls icke förvảna madamen att jag steg upp redan kl. 4 pá morgonen. Hon fann det lika naturligt att jag inpackade mina saker. Då jag gick min văg, aflade jag för mig sjelf det heliga löftet att aldrig mera återvănda till den lastfulla varelsens hemvist. Min oro vexte med hvarje minut. Hvad borde jag företaga? Hvad besluta? Etuiet jemte alla mina smà dyrbarheter hade jag lagt i piraten. Jag ville nädvãndigt att grefven under sin väntan i paviljongen skulle återfá det förra jemte nägra skrifna rader. Men ingenstädes fann jag ett passande stalle för att skrifva dessa ord, ej heller hade jag någon person att ditskicka med lidem. Jag behöfde i detta ögonblick méra ãn nángonsin tala med grefvianan. Hon, som all-- tid var så klok: och skarpsinnig skulle nog veta någon rád. Jag kunde ju, monade jag, omsorgsfullt förtiga för henne hvem den var för hvilken jug ögonblickligt måste fly ma-
dam Lindbergs hus. Men ânnu var jag lika râdlös hvem jag skulle fâ att: skicka till grefven.

Jag var mycket lycklig dà jag fann grefvinnan hemma. Hon frågade mig genast hvarfôr icke kladningarna kommit. Jag svarade att de skulle komma en annan dag. Som hon af detta svar fôrmodade att jag ej hade năgon med hvilken jag kunnat sănda dem, lofvade hon att den person som till mig bar kappsăcken aafven skulle fả hemta dem.

Jag bad dock grefvinnan att kappsā́cken skulle fà stanna der den var, emedan ljag ámnade sôka mig en annan boning och just nu befann mig under flyttning. Hon fragade tydligt intresserad, hvarthān jag ämnade styra kosan. Jag svarade att jag ej visste det sjelf, men att jag genast måste ifrản madam Lindberg, hvilken på det afskyvārdaste sâtt -stămplade emot mig. Som jag ănnui icke visste något bra stalle, menade jag att jag tills vidare borde taga in pả nảgot hotell eller i nágot hus der rum fôr resande. uthyrdes. Vid dessa ord kände jag hur àngsten stod málad i mitt ansigte.
nI så fallo, infoll grefvinnan, năr det bast att Rosalia väljer ett hotell vid Stadssmedjegatan, der ofta flera af mina bekanta
fràn landet brakat bo, isynnerhet dd drottning Desideria gifvit någon fête. K Jag vill genast skicka dit en af betjenterna, men först vill jag veta hvem Rosalias forfolljare aris - - Detta är just den svàraste punkten i bela denna affärn, förklarade jag oppet. nJag har sáledes sedan i går fôrlorat Rosalias förtroenden, sade hon tydligt sảrad.

Detta inkast smärtade mig mycket, och jag visste ej hur jag skulle lagga orden för att undvika allt vidare meddelande. Detta var ju bäst főr oss båda.
„O, min Gud», suckade jag tyst, wblott det vore någon annan ăn hennes manis:

Slutligen lyckades hon dock att anslả en sträng, som höll tonen.
nTro mign, sade hon mildt, nvi fruar äro vana vid sả mycket, att nằstan ingenting förvànar oss. Du behöfver ej langre förhemliga din förföljares namn; jag kảnuer tydligt hâr hivem han är.m

Dermed förde hon med outsägligt vemod handen till hjertat.

Den gamle kuskenn, tillade hón, mär en trotjenare frản mitt forrâldrahus; nbefall honom had du vill ha utrăttadt, och han åtlyder dig blindt. Men jag vill sjelf fora dig th hotelletro

I ett nu var vagnen framme. Grefvin-1
nan bad mig gå förut frản Trådgårdsgatan till Carl XILIss torg. Der steg jag i akdonet till den goda grefvinnan, som, àtfoljd endast af den gamle betjenten, föregifvit en làng promenad. Hon var"liksom forstummad och jag gret oupphörligt, med otalighet raknande minuterna tills jag fick intaga min nya boning och för en stund disponera öfver den gamle tjenaren.

Ändtligen voro vi framme vid Stadssmedjegatan. Sásom en kkyddsling till grefvinnan blef jag naturligtvis af hotellets vărdinna mottageni sàsom en fôrnăm person, nảgonting som gjorde mig ytterst förlägen. Grefvionan lotog af mig ett obmt farval och lofvade att genast skicka till mig den ganle betjenten.

Emellertid skref jag en biljett till grefven och fästade den tillsammans med etuiet. Betjenten installde sig i lagom tid, ty klockan var endast tre pà eftermiddagen. Jag bad honom att genom nágon anhan tillürlitlig person ombesōrja att paketet kon i grefvens hănder, sumt att ej med ett enda ord för grefvinnan eller nàgon annan föräda mitt uppdrag; hans matmor led redan tillosekligt. Hans ärliga ansigte var mig en borgen att han nog skulle hålla sitt löfte. Det dröjde icke lânge förrân han kom tilljaka.

Genom hans bistánd och några rader frân mig fick jag afven med detsanma mina effekter feản madam Lindberg, som först sedan det var för sent hann öfvertanka hur


Det föreföll mig nu som om dagens och lifvets sorlande toner andtligen tystnat, och natten uppmanade till några timmars rast. En helig tyatnad herrskade omkring mig, och fortepianots darrande röst osjöng en vaggvisa für att vyssja den sista händelsen i en salig glömakas slpmmer. ; Jag vägade en rask passage och öfvergick hastigt frản klagande moll till gladt dur. Jag forrtorade mig helt och hállet i. \%nusikens famn; i tonerna svafyade emot mig ensmătande harmoni uppfylld af den ljutyaste tröst. Pả sümn tănkte jag alls icke, dertill var jag myoket för upprymdiot Houmlas

Den adla grefvinnan hade ej förgatitit att genom den gamle betjenten tillskicka mig de för mig sả dyrbara presenterna. Jag skulle foj nágonting i verlden ha velat handla emot hennes önskan. Eji heller tror jag att efter syndafloden Noachs ögon med större förtjusning hvilade pà den löftesdigra regnbăgen; ân mina blickar på min tillkommande garderobs iskiftande färger. Jag profvade en sidenrock; den passude sá
förtraffligt att vi hade svårt att skíljas. Jag behöll den derföre pà mig.

Plötsligt öppnades dörren och en livrékladd betjent intradde med ett visitkort i handen, anmalande sin herre, hvilken önskade göra mig sin uppvaktning. Jag ursăktade mig pá grund af det för mig fullkomligt obekanta namnet. Men betjenten lat ej haraf afspisa sig, utan lofordade i sin ordning baronens, hans herres, smak för musik, och forrsăkrade att han gerna skulle vilja gifva allt i verlden fôr att fâ en afskrift af det thema jag spelat och hvartill han sadsom varande min nârmaste granne, lyssnat.

Jag ${ }^{\text {e }}$ forklarade for betjenten, att hvad jag spelat varit on for tillfallet gjord improvisation; som den fôljaktligen aldrig stàtt pà papperet kunde jag ej afskrifva den och sålunda icke uppfylla baronens begäran.

Just som jag trodde att detta upptrăde var slut, knackade áter någon på min dörr. Jag öppnade och framfor mig stod en obekant ung herre, hvilken djupt bugande framstammade en măngd ursäkter.

Hans yttre ingaf mig mycket förtroende, och utan stt gōra några vidlyftiga omvägar frägade han straxt nār jag ămnade gifva konsert. Helt villrâdig hvad jag skulle svara, iakttog jag nägra ögonblicks tystnad,
hvilket forranlăt den frammande att i stallet főr pả svenska tilltala mig pả fransyska. När jag aandtligen nágot återhemtat mig, svarade jag:

- Mitt modersmàl ar svenska.
- Det visste jag icke, - svarade den obekante liksom öfverraskad, derefter tillade han: - Min fástmő svärmar mycket för pianomusik, och jag kan aldrig gōra henne ett större nöje, än dả jag ger henne nágot nytt i den vägen.

Huru skulle jag nu bära mig ât? Hvad skulle val grefvinnan säga, ifall jag genast rättade misstaget, och öppet sade baronen hvem jag var. Nog af, jag lofvade att baron af Ekeborg, det var sà den främmande hette, efter năgra dagars förlopp skulle fả det ōnskade s. k. themat. Ett steg framát hade jag nu tagit, ty snart berättades det i hela huset att sen lysande talangn bodde der.

Jag tror visst att jag skulle ha spelat piano hela natten, om ej min grannes sena besök gjort mig förlagen och tillika kommit mig att frukta det man kanske skulle be mig om ännu flera kompositioner.

Jag beslöt emellertid att icke dröja, utan genast börja med att taga lektioner i fransyskan. Grefvinnan hade lofvat att ge mig
anvisining pà en utmâkt skioklig lararinna i detta sprâk.
ghar fâr jag val âterse den goda, fôrnäma damen? frảgade jag mig oupphôrligt. Jag rakñade dagârne, timmarne, men hon hördes ej af, ej heller något bùd frâh henne. Emellertid hade jag afskrifvit den begärda kompositioner, hvarobfver baronen blef utom sig af gladje á in fastmös văghar Ett par dagar derefter erhöll jag sásom present en vacker börs, med inneliggande 10 Rat

Jag vagrade att mottaga den derfôre, att jag heligt lofvade min far att aldrig mottaga gảfvor af obeknita manzpersoner, deremot sade jag baronen, att han kunde göra mig en stor âtertjenst genom att underratta mig om 'grefvintan Skyldpaddenkrans' helsa, Ifall den ej vore god skulle han i hetnlighet tillsaga den gamle betjenten att skynda till mig för att redogōra fōr allt. Baronen lăt ej săga sig detta tvả gảnger.

Redan den följande dagen installde sig den gamle trotjenaren hos mig. Han var sả sorgsen, att jag genast anhde ozad. ©esd

Grefvinnan, hvilken varit synbart illamảende dả hôn skildes frản mig, hade dá hon hemkommit och ostördt fâtt ofverlemna sig at $\sin$ sorg, betankligt insjuknaṭ. Hen hade alagt betjenten att säga ait grefven
det hastarne skenat, medah hon pà förmiddagen varit ute och promenerat, ulavilket skränt henne, Förfarad hâröfver hade grefven genast skickat efter en lakkare. Denne uppgaf afven haftig sinnesrörelse såsom orsaken till grefvinnans sjukdom. Ådérn-0́pp nades, och doktorn trodde sig kunnal ansvara for grefvinnáns áterstäliande, blott fullkomligt lugn iakttogs. Grefven forklarade att ingenting akulle störa heme och föregifvande en vigtig angelagenhet aflagisnade han sig. Pâ slaget 5 hade hans vagn staninat utanför Davidssons paviljong, hvarifråh den fick order att fara hem, emedan grefven âmnade âtervanda i i ett annat ákdon: En timma sednare satt han oèksá verkligen vid grefvinnans sjuksăng. Det var mycket făgnesamt att se den gamle tjenarens gladje, derföre att grefvinnan ej varit ínvigd hvari egentligen hans uppdrag bestăt, ty underrattelsen derom hade kunnat tagi lifvet af henne med ens.

Ännu hade ingen forbättring intratfat i hennes tillstảnd, ej heller hade lakaren fullkomligt kommit underfand med zjukdomens natur.

Mitt sinne blef nu âter tungt och jag. bad sâ innerligt Gud för den sjukall Ba ronen hade farit till landet for att helsa
pà sin făstmō, hvilken sedan tillsammans med sin mor inkom till staden och genast tog in pa samma hotell som jag. Den unga damen tackade mig förbindligt fôr kompositionen och inbjöd mig till ett besolk i sitt, föraldrahem.

Dà de två förnâma damerna varit några dagar i staden bad den unga frőken att jag med detsamma skulle follja med dem till landet, vi hade god plats i vagnen alla tre, tillade hon uppmuntrande. Jag kunde ej afslå denna bjudning, hvad den än kunde innebära. Fröken Strälenstjerna och hennes mor hade för öfrigt många bekanta i staden och kunde saledes lătt rekommendera mig, nâr jag áter sökte nàgra barn att undervisa. Den unga damen var utmârkt vacker, men i hennes väsen lăg nágonting stelt och kallt, som förhindrade allt nărmande. Det var ett majestăt, som fordrade den stōrsta underdảnighet. Hon förklarade sig äfven verkligt ledson derföre, att hon sadg min ovana att befalla och vara pockande mot tjenstfolket.

Som hennes făstman mött mig i hotellets trappa tillsammans med grefvinnan Skyldpaddenkrans och dertill erfarit att jag kommit dit i hennes ekipage m. m., hade den slutsatsen dragits att jag härstammade från
nàgon mycket ansedd familj，samt var gref－ vinnans synnerligen goda vân．Namnet Fa － gerström tillhörde dock tyvärr inga särde－ les framstáende eller högt uppsatta perso－ ner．Allt detta framkallade naturligtvis en mảngd frågor．Hârunder tyckte jag mig năstan höra grefvinnan ropa till mig：„Kom ihảg，att du nu stảr pà scenen，och fall ${ }^{~ e j}$ ur rollen！Men fastăn jag visste att det skulle tillintetgöra alla illusioner，beslöt jag att följa den raka vägen，och ej låta nágra andra ledsaga mig derá ân lifvets och san－ ningens englar．

Skalet，hvartöre Strảlenstjernas voro $⿴ 囗 十$ nyfikna att fá nảgon reda pả mina főrhâl－ landen var，som de uppgáfvo，derföre att de ditväntade familjen R －schöld，för hvil－ ken de anságo sig bōra kunna redogöra fōr min hărkomst．

Gamle baron Strålenstjerna blef sig lik， ăfven sedan jag ōppet forklarat mig vara orgelnisten Fagerströms dotter，född och uppfostrad i Smâland．Friherrinnan såg deremot mycket förvånad ut，och riktade till mig flera frágor，alla uttryckande hen－ nes undran öfver hvem som der kunnat utveckla mina musikaliska anlag．Jag nämn－ de mina musiklärare，dessa obscura namn
tycktes, hvarken tillfredsstalla modren eller dottren.

Jag började snart att passioneradt lăngta efter grefvinnan Skyldpaddenkrans; jag önskade mig nastan vingar fôr att áter trăffa detta alskliga väsen, Hur tacksiam kände jag Tmig ej för hennes undervisning och: hur $\|$ val behöfde jag ej dess fortsăttning. Huru mycket an baronerna bjödo till att uppmuntra mig, blef dook snart de tvá damernas högdragenhet mig alldeles outhärd-: lig. Jag, framstammade derföre min önskan. att fâ săga dem farvall. Detta lăt sig dock omöjligt göra, förklarade fröken, Strálenstjerna, Hon hade lfátt en mängd nya kompositioner, och dem skulle vi tillsammans genomspela, Under musiklektionerna il var. hon äfven in högsta grad andfallande ocb medgörlig. Dá vi voro i enrum, hănde ock-1 sá ibland att hen var ganska pedlâtande; i främmandes närvaro var hon deremot mycket otillgănglig, och talade knappt ett: ord med migg likasà var det mig vid dylika tillfallen aldrig förunnadt att fâ musicera, utan (dá var-det endast fröken Strâlenstjerna sjelf som lăt hôra sig. Allt hyaraf jag omgafs, var sà isigt, att jag nãstan kãnde mig genomkyld, oaktadt herrarnes artighet. En afton var jag sả fōrtviflad, att jag drog
mig undan för att i ro giáth ut. Morgonen derpá under det att fröken fantiserade pà sitt piano, nārmade jag mig henné och sade att jag knappt förmadde tolka min erkảnsla för den gastfrihet, som blifvit mig bévisad, och att jagoredan stod ii en sá stor tacksambetsskuld hos hennes familj, att jag ej ytterligare ville föröka iden. Men fröken ville ej höra talas om mitt aflăgsnande. Jag bifogadel dà att jag var en medellös flicka, som måste tảnka på att vidare utbilda mig, och att sáledes hv́arje minut var mig dyrbar. Vidare főrklarade jag, att jag ej hade nảgon ro förrản jag sàg mig omgityen af en skara elever, bvilka kunde inbringa mig en liten förtjenst.

Da jag yttrat dessa ord, restesig plötsligt den unga fröken frân den lysaude flygeln och gick till sin chiffonier derur hon tog 30 riksdaler, dem hon inlade i den mig en gång fôrut erbjudna börsen, hvari ănnú den vägrade sedeln låg förvarad. Lemnande mig börsen, sade hon med en ton, som ej tâlde några motsăgelser:
a 13 Jag betalar aldrig mindre an andra.x
Säkert kan ej en hund, hvilken lănge tjutit fôr att fả dela málet och plö́tsligt ser hela tallriken framsatt ăt sig, kānna sig
mera ôfverraskad ân jag nu gjorde. Jag svarade i det jag lade bōrsen tillbaka:
do „Nägon betalning för mitt vistande här kan aldrig komma i fraga:n
gifon ong vill ej veta af mamsell Fagerströms kapriserln utropade hon, patrugande mig börsen.
uov Jag lat henne inu veta att jag redan bestallt halst och åkdon, samt ânnu samma dag amnade átervanda till Stockholni.

Det blir ingenting af!n utropade fröken och skyndade in till modren.

Friherrinnan kom ut och försőkte med lock och pock ōfvertala mig att ej göra den alskade dottern emot.

Naturligtvis fick ingen motsäga den bortskāmda flickan; făstmannen var hennes fotapall, och i ordets hela bemãrkelse outtrôttlig i att gà hennes ōnskningar till mötes. Jag skulle kanske ha trifvits ganska bra, blott jag kunnat göra mitt hjerta kảnslolöst fôr alla de stygi det der erhöll; blott jag kunnat afhalla mig ifrán att reflektera, năr till exempel de stackars tjenarinnorna, for en enda knappt skönjbar skrynkla fingo stärka och stryka om den tatt garnerade hvita kjolen, och sedan för allt sitt besvăr endast fingo hảrda tillrāttavisningar.

Det grämde mig i den aldrahōgsta grad
att se hur herrskarinnan af sina tjenarinnor gjorde slafvinnor, hur inför henne menniskan blef ett lastdragande djur. Icke nöjd med att standigt roa sig och lâta andra trala fōr sig, skulle hon dertill plâga dem. Det var som om ormar gnagt på mitt hjerta. ${ }^{n}$ Den som är sanningen mäktig är öfverallt myndig», plägade alltid Nils Amunsen săga. Borde jag nu, oaktadt mina öppna ogon, gà som en blind? Under det att mitt samvete nedtyngdes af dessa frâgor, led mitt bjerta oerhörda qual. I stallet fôr att söka väcka den nyckfulla dottern till eftertanka, tryckte modren henne alltid med deltagande till sitt bröst, liksom fơr att på så sătt nedtysta de onda drōmmarne inom henne. Men hur lănge răckte detta?

Det ar alltid ledsamt att dvaljas bland menniskor, dem man hvarken kan högakta eller alska.

En enda gladje hade jag under mitt vistande hos den Strảlenstjernska familjen, och det var att icke behöfva vidrōra min 100 -riksdalers-sedel, och Gud vet om friherrinnan innerligare tryckte sin förboppningsfulla dotter till sitt hjerta, an jag i tankarne min stora penningsumma.

## Emellertid tycktes ődet icke vilja att

68
jag i lugn skulle skiljas från Strålenstjernas. Det måste ske med storm. bibi En dag kom fastmaninen haft gt instörtande ì mitt rum. Hans ansigte var fürvridet, ögonen rullade vildt, ll hâret var i oordning och med lidelsefull haftighet slet han stora testar deraf.niminas 7 bho molla
${ }^{2}$ Min fastmó blir galen of isvartsjuka! skrek han. ${ }^{n}$ Mamsell Fagerstrōm måste genast hârifrân, sedan fal se hür sakerna gestalta sig ?
„Jag ar straxt $i$ ordning,n svarade jag.
En timma derefter var jag oeksã pa väg till Stockholm, utan att ha tagit afsked af nágon aunan än baron laf Ekeborg, ty foräldrarne voro inne hos deras unga dotter.

Jag satt salledes snart àter i hotellet pa Stadssmedjegatan. Här var allt sig likt, ingenting var förandradt. Jag greps genast af en tärande oro för grefvinnan. Det kảndes sả tungt att vara henne sả nära och andà ej fâ veta hur det nu var med henne.

När jag sof drōmde jag endast om svarta klader. Jag var atom mig af sorg, och dã jag fragade mitt hjerta, svarade det alltid: hon dōr, hon dör!

Jag beslōt att liksom hândelsevis passera förbi hennes hus; kanske skulle jag lyekas upptackalden gamle betjenten eller
ouksâ nalgon annan afi tjenarne ; hyilken som helst kunde ju besvara den fråga jag hade att framstalla. Jag hade visst gatt förbi det Skyldpaddenkranska huset tio ganger, men forgafáves; dà upptäckte jug ändteligen en dag den gamle betjenten. Han blef mycket glad då han fick se mig, och! beraltade att grevinnan sagt att hon, i fall hon kunde slippa undan grefven, hivilken alltid ledsagade henne pâ hennes korta promenader efter sjukdomen, den foljande dagen velat fara till hotellet för att höra om jag âterkommit.

Det var som om himlen üppnat sig för mig; morgondagen kom andtligen, och den böll ord. Dả jag lảg sluten till min beskyddarinnas hjerta och tảrarne füllo från hennes själfulla ügon, skulle Stràlenstjernas, i fall de sett oss tillsammans, átminstone nödgats saga att hon var min vâninna.

Med Gráfjell hade hon talat och dit ficil jag flytta nảr jag sjelf ville.
ai. Herr Gråfjell drog dock försorg om att jag nödgades lemna deras hus innan jag ens ănnu hunnit blifya hemmastadd der. Jag tog ảter min tilllykt till hotellet pá Stadssmedjegatan. Der bodde då ăfven baron af Ekeborg, froken Siràlenstjernas f. d.
fastman. Da à jag âtersåg honom, fann jag honom lugn, men pà hans drag skönjdes tydligt de sköflingar lidelsernas astormar framkallat;/ dessa bärjningar lăgo utbredda öfver hela hans väsen liksom löfven kring tradets stam efter naturens uppror, Han skulle nu anträda en utlandsk resa. Med undertryokt smärta och bittert vemod sade han till mig:
${ }^{3510}$ „Hur föga ana vi ibland, nãr vi vilja beframja en annans glãdje, att denna gladje latt kan blifva vâr egen lyckas dödssång. Icke anade jag, dâ jag hos er anholl om den vackra kompositionen, att den skulle blifva anledningen till en brytning mellan mig och min dittills tillbedda, afgudade fástmō. Jag valsignar dock numera denna musik.力

Jag máste till och med spela den för honom.
„Gudomliga vemod to utropade haǹ, nsá kan endast, sjalen klaga, hjertat grata, denna sammansmalta harmoni kan endast du framkalla. Ack om jag fick höra denna hănförande musik ănnul en gảng!

Han bad mig om noterna, hvilka jag gerna gaf honom. Derefter lemnade han mig och jag stod ater alldeles ensam.

## 71

Grefven, hvilken var alltför râdd för grefvinnans vågstycke att fara ut på egen hand, följde henne nu ständigt, sá att jag ej mera fick se henne. Lakarens utsago om den ädla damens helsa var afven så föga tillfredsstallande, att grefvens oro i allt raăttfărdigades.
(an Hotellvärdinnan hade i sina barndomsdagar spelat piano, men sedan hon blifvit gift hade instrumentet stảtt låst, och hon blef ratt glad når ljag âter oppnade det, ns

En dag sade hon till mig:
$»$ I fall mamsell Fagerström vill spela med minal systerbarn, skall jag kosta på dem att fôr en tid vistas i staden. Jag tror nog att föraldrarne gerna betala deras musikundervisning, ty de ha lângt ifran fătt lära sig tillräckligt på landet.n
(5u Naturligtvis gick jag med gladje in pả detta fürslag.

I en af mitt lifs mest valsignadelstunder lsảg jag de kăral barnen, som/ingen aning hade om hvilken stor tröst de blefvo mig. Midt emot pà gatan bodde bekanta till barnen, och denna familj frảgade mig om jag âfven ville spela med dess smá. Nu var âtminstone början gjord, och pá hoppets gyllne vingar flügo mina bref hem till min far.

## 72

## tol Whain xotiln 4 m amilivil antatio



Det uvar söndag; kaptensenkan $C * *$ amnade sig i Jakobs kyrka, Imen dessforinnan gjorde hon en liten visit hos hotellvärdinnan, med hvilken hon var bekant. Kaptenskan bad mig folja sig i kyrkan, och dâ ivi gingo derifràn bjöd hon mig hem till middagentit För eftermiddagen voro kaptenen och hon bjudna ut i det grōna, dit de togo mig med sig. Sakert hade hotellyărdinnan invigt den lilla lfamiljen i mitt ōde, ty kaptenen sade plötsligt till mig:

- inunnar du ingen vân hăr pâ orten, min tilla flickapo


## „Ingen."

wSa har du en i mign, tillade han och fattade vänligt min hand.

Hans rlüfte blef orygyligt.
Hvarje dag ville de barnloga makarna se mig hos sig och snart oppgjordes att jag skulle inackordera mig hos dem. Jag fick disponera öfver hela deras vàning, som ow den varit min egen I stora salongen stâlldes mitt instrument och dér gaf jag mina pianolektioner, i det immanfor belagna förmaket mottog jag alla besơk

Jag annonserade, fick allt flera ooh flera elever och för alla presenterade kaptenen och hans fru mig sásom deras lyckas barn.

Emellertid hade jag ännu min 100rdrssedel orörd, likt en helig relik làg den i min börs:... . Inser du nu, Amanda, att det kan lōna mödan att börja draga parti afven af det minsta vi duga till, ty också med det ringaste kunna stora ting utfor ras. Föröfrigt mins du val fabeln om det omtänkeamma flitiga biet, som för kommande dagar suger honung báde ur den sōta och beska blomman, helt olika den i sommarens tust dansande myggan. Du har nu i tvá mănader varit pá Rundskog och haft, som du sjelf säger, mycket roligt, men sávăl fărden dit, som vistandet der ha varit förknippade med utgifter, de mả ha varit än sá smá. Du âr nú alldeles utblottad och jag menar allt att bekymren tager ut sin rătt framför nơjena, som det nârvarande alltid $i$ sin mån inverkar på framtiden, och tiden âr den fattiges penningar Tănk văl öfver hvad du bïr gōra, snart är den elfte timman inne.

- Jag tycker, - inföll Amanda, -
att myggan ádagalägger mera forstånd, genom att njuta af lifvets korta sommar, an biet, hvilket suger till sig hyad som slutli-
gen kommerlatt dơda det. Hur mànga ha ej forlorat lifvet just derföre att de varit mammons trâlar.
00 - Biet ar inom naturen en konung.
(2) - Tillochmed en kejsare, som aldrig inom sitt eget palats Kan vara trygg för sin baneman!
- Sesa, látom oss nu icke gả frản amnet. Det alv oklokt af biet att efterstrăfva praktfulla slott, dá det skulle kunna vara lyokligt i egandet af sin mossbelupna hydda. Alft i naturen, anda! fràn det lilla sandkornet pas marken, lyder en viss lag, hvilken bjuder att vara nyttig och välgörande. Fóljer menniskan denna lag, kan hon pá en gảng kânna sig glad och fri, ovidrörd af samvetets boja. Hon är falsk emot sig sjelf, dà hừ inför sitt eget jag vill ursäkta sig dermed att hon inga anlag har att odla, inga talanger, af hvilka hon kan draga nảgon vinst för sitt uppehălle. Hvarföre langre tveka i valet? Du kan ju genast börja med att gà i husen och gifva lektioner.
- För att likt en annan omnibus fả färdas fràh norvitill söder och frân söder till norr!
- Ej kan det straxt trötta dig, Amanda; pà det hār sättet ligger du för-
offrigt af dig i allt hvad du lart.... Ocksà kunde du, under det du gaf lektioner, sjelf taga sảdana.
(trob - Finne vâl nảgonting tyngre pá jorden ân att plugga lărdom i ungar!
- Jag medger gerna att det ibland kan vara svảrt nog, men om ví bedja den gode Guden om kraft och tâlamod, så fâ vi nog begge delarne; endaat arbetets mödor skānker hvila och samvetslugn. Förofrigt kan du ju, sedan du vunnit fôraldrarnas förtroende, i ditt eget hem etablera en pension och der sitta omgifven af dina elever, lika lyeklig som en drottning på sin thron. Nar elevernas antal ökats, kan du ju âfven genom bitrảden undga all öfveranstrângning och sedan pal alderdomen, da krafterna aftagit, hvila dig i ditt sjelfforvärfvade tjell.

Du måste verkligen tro, kầa Rosalia, ât vâr Herre bestămt hvarje qvinna till-nskolnuckan?

- Traffadt, eljest vivore hon oqvinlig. Hvarje godt, adelt och mildt hjerta manas af en inre drift att at mindse lyckligt lottade meddela det lilla eller stora förrád af kunskaper, hvaröfver det kan förfoga.
- Buh, tro du mig, Rosalia, en saddan der skolmamma kommer aldrig längre ân

