## 451

01721

## lownidh fifcurwder

Swatryck on (Re , smatr) N
Svar

Directionens

$$
f \delta r
$$

Gustavs Inrättning

$$
\text { Ar } 1800
$$

Framstallda Friga
rorande

Fattig - Várden i Stokholin, af
HENRIK NICANDER.


STOCKHOLM, 1805.
Tryckt hos Joh. Pehrifindh.
D. IV

## Bentfaita male locata male fatía arbiitror.

 Crcero.Uti flere kungsrelfer i Aviforna har Directionen for Guflavs Inrittning \$ikat Svar pai foljande Punkter:

1:o) Uppgift af tillfirlâteliga och fikra utvigar att med minfta koftnad fórfe de fâ kallade Fattighus-hjon, (eller fâdane Fattige, fom af âlder, fjukdom och vanmagt icke pâ minfla fitt kunna bidraga till deras birgning) med deras oumgiangeligafte behof, antingen innom hus formedelf fammandragne af flere fmirre till vidftracktare Iaraittningar, genom hvilka befparingar i flera affeenden kunna vinnas, eller ock annorledes genom vifst mânatligt underhâh.

2:0) Uppgift af nårings-fâng fôr de Fattige, fom hafva hảlfa och krafter, men brift pá utvỉjar att fóda fig. - Hvad flags arbete for fårllillda ârstider vore det tjeuligafte - Huru och pâ hvad râtt deras egentliga tillfând, behof, arbets-firmága och ófriga husliga omftindigheter má kumna utrónas och deras indelande i yisfa Trakter verkftållas.

3:0) Huru de hâglsfe och littjefulle kunna hâllas till arbete och nyttiga forretag.

> 4:o) Hvad tillfyn och Controll ifver alle detta vore den máft tjänliga.

I anledning håraf vâgar jag framftilla mina tankar ófver åmnet i den fikra ifvertygelfe, att de i alla fall, tjånlige eller ofjånlige, nye eller gamle, anfes for en våimening.

De Fattiges forforjande har varit och ir i Hufvudfaden inrâttadt fâfom pâ Landet. Forfamlingarma hafva likfom hvar, enfkild man våckts af barmhirtighet måf emot fina fattiga bekanta, emot dem fom bo innom deras grinfor, och fór att hindra kringftrykning famt oligenheter, hafva de med tiden âtagit fig att forja hvar och en for de fina, ett idelmod, fom i langden blifvit anfedd for en flkyldighet, hvilken pâ Landet år mójelig', men i Hufvudfladen fór visfa Fórfanlingar altt for tung, och it hvarjehanda affeenden ogorrlig att uppfylla.

I Stockholms Stad kunna utom dem, fom iro intagne i Fattighus och Hofpitaler, till Fattig-klasfen for ras omkring ifârdedelen af defs Invânare, i fynnerhet i hârda âr, hvilket Directionen till ytteiffa omhet fick irfara forleden Vinter. - Af denna klafs bo de miffa uti Katrina, Maria och Adolf Fredriks Fórfamlin. gar, uti den fina fâ tåt, att om Fórfamlingen fkulle âliggas att fơda alla dem fom bo innom defs krets, tkulle de nódidande likfom Gris. hoppor frart fôrtỉa allt fórrâd.

Att 1 litta de Fattiges nosd och de mift af dem betungade Fórfamlingars bórda, hafva ni̊flan ârligeni fenare tider penningar blifvit fam-

## 5

lade och utdelade till de maift behofvande; mea ett Sammanfkott ia anvindt, okar alltid de kdagandes rop och deras antaI. - Mângen fâr dä till fkanks $x_{3}^{\frac{x}{6}}, \frac{x}{8}$ ja kancke hilften af hvad han Sger, och hvilken fom håt, hvilken rik ftulle icke vara freftad att emottaga en gâfva, fom utgôr fâ flor del af hans egendom? Mânnifkans natur îr fâdan, att fâ vål den ene fom den andre hâller fig framme, dỉr gấvor vankas. Man blyges icke att emottaga dem af den rikares hand, och den fom annars vall kan bärga fig, blyges icke anfes fór fattig, allenaft han blifver af Almofan delaktig, for hvilken han ingen móda behoffver go̊ra fig.

Af râdan bojjelfe att âtkomma fina fơrnódenheter utan befvär, blifver alldrig brift pâ fattige, om in hvart annat hus kunde blifyz ett Hofpital.

Af denna orfak 2 r min onfkan, fom jag i anledring af Directionens tillâtelfe vágar yppa, det en omfkapning af Fattigudrden $i$ liela Staden maitte fike, alla Fattighus, Hofpitaler och Arbetslus Jammanflàs och Játtas under Directionens Byrelfe, famt de Fattige fom kunna arbeta, fâttas i tillftànd att kunna fôrijena fig fôdan. Pâ detta fátt blefve förmảnerne och tyngden jämnare fördelte; de fattige allefammans mer belàtne.

Görligheten och nyttan håraf vill jag au nîrmare fôrklara.

Mingden af dem fom i Hufvuditarien sro intagne i Fiattighus och Hoppitaler uigira efter Tabell-verket 1772 perfoner; fomliga af dem njuta 16 , fomlige 24 , andre 32 till to fkill. i Minaden och ofver hufvudet torde kunna antagas, att de allefammans undfâ 28 fkilling hvardera pâ famma tid. - Skulle hirvid nâgon irring yara begângen och de vara flere fom bokomma 16 , in de fom fâ 40 falll, torde â andra fidan hushâllningen i hvart Hofpital och Fattighus icke vara fá nitt tilliâlld, att ju ett eller flere Rum finnas ledige, eller annars en liten ârlig behâlluing vara att tillgâ, fom i denna Suppolition fyller briften.

28 Skill. pâ 1772 perfoner hvardera góra i. Mâñaden x033 Riksd. ock hela âret 12,396 Riksd., fom akinkas borrt utan minfta nytta, iogen annan in en melancholifk Satisfaction, att man icke lemnat. Ullingarne alldeles pâ ga$\tan$; men deras fralsning hade med mer nojje for barmhiatiglieten och mer formon for dem figifve kunnat İrnâs.

12,396 Riksdaler aro Rintan of 206,000 Riksd:s Capital, fom dels af Hofpitalerne och Fattighufen iges, dels ligger i Contribuenters fickor, hivilket in det famma; aheriknade de Capitaler, fom ligga dSde i Faftigheter och fria husrum, gifva Rhinta till Fribrod och VeJ, Betjeningens aflsnande, och Reparationer, Capitaler, fom framdeles flola omtalas.

Med en fâdan Fond kan en anfenlig hop nơnnilior fysfellifittas; dock menas hårmed
icke alle de 20,000 , fom i hârda' âr, och kan hi̊nda om tillfallet yppar fig, i de aldraymnigafte till almofors itnjutande ahmâla, fig, en ©kâck, fom ir ofvermâttan, och uti hvilken utom Fattiga blyge, Enkor, Barn och Inhyfes folk, Ifven Fabriks-arbetare, Gefiller, Forfvarskarlar och Soldater befinna fig, hvilke fenare likvål af Almoforna icke bóra hafva nâgon del: Soldaterne derfore, att de hafva fitt underhall af Kronan; Gefâller och Fabriks-folk, derfóre att de bo̊ra underhâllas af fina Patroner och Måftare, pả famma fâtt fom Bruks-Idkare forfórja dem, fom firo $i$ deras tjảnf eller $i$ den famma blifvit uthlipade; Fofrfvars-karlar derfóre, att de gi̊rna îro arbetsfo̊dt folk, och fo̊r den orfaken fâ långe fơrfvaret råcker, af fig fjålfve eller deras Belkyddare bôra frambårgas. - Gó res nu afdrag af desfe fiftnåmnde obehosrige, àterftâ behórige, med alla i Hofpitalerne och Fattighufen redan intagne, omkring 7800 perfoner, fom den uppgifna Fonden pá ett eller annat fått fkall nåra; men foljande Calcul gifver anledning till fruktan, att den blifver for liten, eller nâgot otillrácklig.

Vanforrde och oduglige perfoner utgo̊ ${ }^{\text {a }}$ efter Tabellerne 150 , och ibland 7800 åro per Medium $x_{50}$ fjuke, in alles 300 perfoner, fom a 2 fkill. om dagen, eller omkring $I_{5}$ Riksd. om âret fortåra tillfammans en Summa of 4500 Riksd. eller Råntan af 75,000 Riksd:rs Capital, hvilket draget af 206,000 Riksd., âterftix
ett Capital af r31,000 att fitta i R Rerelfe, p det 7500 frilie perfoner genorn arbete mâ kunna fortjena fig fodan, arbete fom af orfaker, hvilka fraindeies Coola anfôras, ieke lifer kunna blifva annat ån Spânad och 6tickning.

Det Ifrra Capitalet ( 75,000 Riksd.) kan anfes vara det, fom ligger hos Contribuenter ffrvaradt och alldrig behófver eller kan lyftas; det fenare âter ( $\mathrm{I} 3 \mathrm{r}, 000$ Riksd) antages vara de Medel, fom finnas i Fattighufens Kasfar och kumna difponeras.

Men detta fenare Gapital tyckes fór Spânad och Stickning blifva nog litet; ty om det forutrittes, att hvar perfon kan, till exempel, fpinna $\frac{3}{4}$ mark, Lin, Blâr, ofver hufvidet ots
 Koflar 4 Riksd. Pundet, till Rudimaterier och arbets-1o̊n i Mânaden, ett Fórlag af 48,300 Riksd, hvaraf finnes, att Capitalet ( $\mathrm{r}_{3} \mathrm{r}, 000$ Riksd.) icke rincker fylleft 3 :me Mânader och faledes ofsligen kain anfes vara for knappt; men frackes Reformationen in lingre och icke fannàr pa halfya vỉgen, fâ torde bâture utigter vifa fig,

Hvarfóre Rola de fattige bo i fidane Palats, fom de pu innehafva? icke har Naturen immat ât dem en fadan boning p - Rika Nationers flayt har fâdant affadkðmmit, Arryt, forn fucket i ogonen pâ de mindre fórmógae, alltid fardige att anfe for en notyindighet hos fig de rikes mode

## 9

och inrittningar. Icke trifvas de fattige bittre i desfa palats in i mindre koffamma hus? Pâ bigge ftallena inpackas flere i ett rum, ofnyggheten blifver flutligen don famma, och den fattiges oga yinner alldeles ingen forfrickning af den granna ytan. - Jag fkulle derifore onika, att alla nu varande prigtiga Fattighus och Hofpitaler blefvo formonligare anvinde, utom $2: n e$, fom kunde tjena, det ena till Hofpital och Lazarett for de vanforde och fjuklige, det andra tilt ett Magazin fór Tillverkningen; - onfka till och med att alla Danviks-Hemmanen afyttrades och vändes till pennings. - Jag vet vảl att en fâdan afyttring fórekommer fvâr i anfeende dertill att desfa Hemman mânga airo Donationen och Teflamenten; men Kloftren och Kyrkorna fordomdags hade langt flere och lika fá heliga Donationer innan Religions Reformationon, likvil farn Gustav I., dá ett godt indamal var for handen och fkulle utfóras, icke omơjligt att med dem taga andra Forfattningar; Om nu Konúngen igod affigt i detta mâl fkulle utơfva famma magt, mân det vore illa? fórmodligen fâ mycket mindre illa, fom hår icke fir frâga om Donationernes anvåndande till andra behof àn hvartill de åro itmnade. - En andring med Hushallningen vid Danviken och defs Hem* man torde icke defs mindre med tiden go̊ra fig fiahtf, emedan Calculen ôfver Fribróden icke torde vara uppgjord efter fenare tiders godkinda Regfor, - Fribróds-Beneficen Ikall vara incittad efter. Amortisfements. Calcul, kóplkilA. 5

## 10

lingen infatt uti en Amortisfements-kasle, famt den Friko̊pte bo hvar han kan, om Inråttningen Ikall băra fig; annars upp̊̊ta; de Friko̊pte hela Fonden, taga bro̊det utur munnen pâ den vanfórde, uttringa, honom ur den af barmhårtigheten honom beftåma boning, och med Inråttningen gâr fâfom med vâra gamla Enkeoch Pupil-kasfar.

Sker ett fâdant anvåndande, fom ir forrellaget af 6 eller 7 kofbara Fattighus och flere Dan-viks-Hemman, uppkommer, jamte det. Capital, fom redan år nåmndt, - och alla de pånningar, fow Guftavs Inraittning redan ager och genom framtida Infamlingar kan fâ, en Fond, fom råcker till Forlag icke allenaft 3 Mảnader, utan 7 till 8 , kan hånda ett helt âr, âtminftone fâ lâng tid, fom affåttningen hehơfver att ©kaffa Fo̊rlag till en fôljande Mânad och fâ allt framgent. - Hvar de fattige, fom bo i Fattighufen fkola inrymmas, torde framdeles fâ n̊̊mnas.

Men hinda kan att det forfta Capitalet ( $\mathrm{x} 3 \mathrm{x}, 600$ Riksd.), jåmte Summan af ett eller annat fo̊rfalldt Hus eller Hemman, råcker enfamt lînge; ty $1: 0)$ kan bâttre kôp blifva på Linet; 2:0) kunna icke alle 7500 fattige, fom nimnde och antagne iro, fortjåna efter forflag 6 fkill. om dagen; $3: 0$ ) is icke troligt, att 7500 perfoner fâ villigt anmâla fig till en nôdtorftig förtjânft, fom 20,000 till att undfâ Allmofor for intet, - Vid áfynen af en ringa betalning och ingen utfigt att fâ fin bârgning makligt,

## 11

fkola mange fattige blifya uppmarkfammare p\$ fig fjalfva, eftertankan hos dem begynna fkârpas och utvigar till ftorre fortjenft uppletas.

Genom desfa håndelfer kan det primitiva Capitalet råcka lángt ock ân långre om 4:to) Affittningen imrattas fâ quick fom Lehofvet tarfvar, hvilket, dâ fraga endaft if om Garn och flickade arbeten, kan fke pâ det fittet, att en mâttlig vinft tages, hógt ett eller annat runditycke pá Marken, och att hvad fom icke âtgâ i egna eller genom, inflttning i frim. mande Salu-bodar, fâtjes pá Auction fâ vål i Landsorterna fom Hufvudfaden. - Iurittningens findamâl kan icke blifva att Arhâlla mycken vinft, utan endaft att vinna i Urverket en jâmn gâng, hvilken befordras båt genom lâdana tilltallningar att mange ko̊pare framláckas. - Fabrikórer, Hushállare ja fjålfva Bondehuftrurne Okola dá finua mer utsikning att fors fina behof kôpa Garn, Strumpor m. M. ifrân denna Fabrik, in lâta tillverka det fjâliva.

Men innu ir Directions utrymme for litet och Lurattningen ofullkomlig, om icke dertill kommer Ayrelfen ófver Stora Barnhufet, och Directionen darvid fâr magt att auvànda defs Faftigheter och Tomter, fom den finner nódigt, fllja de minft fruktbara, gora dermed Penfionerne flere, nódens gillande ©krik mindre. - Den Allminna Fattigvarden kan i for Plan ifrân ftyrelfen ófver Barnhufet icke vara fóndrad, 1:0) emedan fattigdomens hjailpande pi bågge

## 12

fallena ôr forremålet, och ingen annan fkillnad in de fattigas \{lder; $2: 0$ ) emedan Horizonten for Directionens utfigt blifver vidftracktare, och blittre famt utan omfvep fkonjas, kan, hvarif den ena och den andre, en hvar, efter fin âlder och hålfa kan bo, bảrgas och fysfellâttas. - Fóreningen af desfa ftyrelfer bór móta fâ mycket mindre hinder, fom Ófverftâthâllaren prefiderar pá bagge fållena, ingens anfeende blifver, rubbadt, och Politie. Collegium utan tvifvel lika fâ vâl kan umbi̊ra ftyrelfen ofver Barnhufet fom beiviret med Police-irenderna.

Hårmed likval icke fagt, att Barnhufets Fonder och Råntor flola annorlunda anvåndas in nu fker, eller till nâgon formon fôr de gamle; Nej allt dårfîdes, Hushâllning, Uppfoftran, Skótfel och Utflyr bór vara i famma fkick. - Den enda andring jag Skulle onfka vore den, att aman juft icke alltid forbunde fig att penfionera Barnen till 14 ârs âlder. Detta bór icke fke vid andra tillfallen in dâ Fôraldravue íro dsde, alldeles okinde, eller hafva flere Barh, in fom de med fin fortjenft mójligen kunna forrio̊ja. - I all annan hândelfe bôra de icke underhâllas lingre în omftindig. heterna fynas fordra, ett eller annat âr, en Vinter, en mánad, ofta icke mer in 12 timmar, allt efter fom Fơrildrarnes tillfând åndras, hungersno̊d kan intriffa, fjukdommar raka. Fo̊rildrame, eller en fattig Mor icke vet râd fór fitt Barn fâ lâng tid, fom hon beho̊fver att fôrtjâna brơd at fig och barnet for nafta dag.

Genom fảdan omfkapning af vârden om de fattiga yppa fig utvigar, fom Directionen i forfta Punkten Sifkar uppgifne till hela fattighopens frambårgning, ifran det ena âret till det andra, utvigar, fom åro mo̊jlige, fơr Allmỉnheten tillfridsftailande, nyttigare for de fattiga fjaliva, icke tarfva nya tilllkott, frikoftigheter eller Befkattningar, icke andra medels anvindande, in de fom redan till indamálet anflagne åro.

Hvad de arbeten angâr, hvarmed de fattige fkola fysfelfâttas, kunna inga andra komma ifrâga, în de fom âro limplige fôr Directionens flyrelfe, aro go̊rliga for en myckenhet mảnnifkor, lîtt kunna lîras, icke koniliga, brydfamma eller koftbara. Af fádan egenfkap finnas inga andra in de fom ro̊ra Lin, Hampa och UII, ni̊mligen: Spinna, fticka, karda, híckla, hivilka jag redan i forbigaiende ni̊mndt. - Arbeten i Plantager och Trågârdar fami gatu-fopning m. m. om Sommaren; vedhuggning, fnóKlottning $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. om Vintren; bitriden, handtlangningar vid broar, Srender vid inkop hoft och vâr, firo allefammans fádana, fom bero af enkillde perfoners beftyr, och till hvilka Directionen icke kan låmpa fin âtgård annorlunda, in genom publicerade Recommendationer for de fattiga, att vid dem till nâgon fortjänft ihogkommas, - Fabriker, Verkftader! och andra fôrre aǹlaggningar blifva dyrbare, brydfamme

## 14

och obeqvåme. - Spânad och flickning iro de enda görliga.

Att nu vid tillfallningen deraf kunna vinna andamâlet, Fondens befparing, mângas fysfelfittande, ordning och flkick i verknaillig, heten och flyrelfen, kunna våcka fliten, min. Oka lâttjan och trơgheten vâgar jag fơreflã fôl. jande:

I affeende pâ Boningen fynes lindrigaf, att de nágorlunda arbetsfore, fom nu fir tiden bo i Fattighufen, inrymmas likfom i Kaferner lângt borrt pá Malmarne, dîr Hyran knappt ir en fjordedel emot den, fom de upplâtue rummeni Fattighufen iro vårde. Vilija de icke bo dår, mâga de, likfom alle andre, hvil. ka fôka Directionens forforg och fig dertill an måla, bo hvar de kunna. - Men ehvarift de bo, bôr hyran fôr alla betalas af Inrîttningen och godtgôas af de fazeige fjălfve pâ det fâttet, att af arbets-lónen elfer vecko-pinningen afdrages fâ for andel, fom i lingden fvarar diremot och $\mathrm{f} \delta \mathrm{r}$ den fattige icke blifver kinbar eller af honom forjd. Af Kasfôren undfâ federmera Husvården hyran pâ vederbo̊rlig tid.

Intet boir i affeende pâ de nâgorlunda arbetsfore fkånkas borrt, ieke en gång Vårmeni men Vedforrrádet tyckes littan kunna uppkópas af do tillgângar, fom nu fôr tiden till Ved at

## 15

de boende i Fattighufen anvindes och icke iro intagne $i$ forregâende Calcul. Dock bo̊r Veden delas i upplag pá flera ftålen och p§ trakter, dâr de fattige mâft bo, hvarifrân de federmera efter hand fâ afhi̊mta fitt behof fơr famma pris, fom inkopet fkedt, men med det vilkor vid betalningen, att den likfom hyran afdrages hvar vecka till en liten del af arbetsionen. - Skulle någon fattig finnas, fom offver detta afdrag fuckar likfom ofver nâgon hârdhet, bơr han râdas att flytta ft Landet, di̊r han kan fâ husrum och ved fôr båttre ko̊p; dock emot lofte â Inrâtningens fida, (dâ den fattige förut nâgra âr viftats i Staden) att han alltid fkall fo̊rfes med arbete och fortjảnft, dia han flaffar giltig borgen for den begarde Rudimaterien, och bevis att hant lefver, i fall han fjalf icke fôrmár eller kan infinna fig.

Ingen bơr fâ arbete, icke heller verktyg utan borgen, och Verktygen, Kardor, Spinnrâckar, m. m. kunna ifven betalas med ett litot afdrag den tiden fom ingen ved beho̊fves.

Att Irfitta forlufter vid Verktygs hållande och oredligt behandlande med undfângne pîrfedlar, fâ Verktyg fom Rudimaterier, torde de ârliga gâfvor, fom våntas ifrân Publiken helt fl̂kert fôrflá. - Att i det affeende fơka nâgon arfittning af deras qvarlâtenikap, fom utom Fattighufen do, fynes icke billigt, emedan de intet hafva fâtt till flainks, och efter dem in. tet annat kan liegiras ina ondaft âterbisuing af

## 16

de Verktyg, form de kunna haft till đâns, Annan fak âter ir med de fvage och fjuklige, fom innom de bibshâllne Fattighufen dó; dâr bơr Fonden blifva Arfvinge likfom nu for tiden, och de fattige gâllda, hvad de fâtt, med fin quarlâtendkap.

I anfeende till Rudimaterierne tyckas inga inkóp ellev Magaziner fôr dem behófvas. Rudimaterierne kunna af de fattige fialive tagas Marktals eller i fmâ fórelkrifne portioner i Kråmare-bodar eller hos den perfon, med hvilken ofverenskommelfe derom kan träffas. - Råkningen bo̊r betalas af Inrittningen, och till redighets vinnande hårvid, bo̊r hvar fattig hafva en liten Bok, uti hvilken Kramaren pâ den ena fidan antecknar, huru mycket af den begärde varan, (Lin, Blâr, Ull, Bomull): den fattiga fâtt, och pâ den andra midt emot antecknar Magazins-fkrifvaren, når arbetet fir firrdigt och till honom aflemnadt, att har den beho̊riga myckenheten emottagit, hvarefter den fattige i Boden eller hos Kramaren lâr nya Rudimaterier, men alldeles inga fôrr in de gamle finnas upparbetade och arbetet quitteradt. Sker annorlunda, fânde Kramaren fin egen fkade. At arbetet aflemnadt, och den fattige yill hafva finarbets-18n, uppvifer lian dâ Maga-zins-fkrifvarens quitto i Boken fór Kasfóren, och undffr of honom, hivad han fortjijint.

Men till denna ordnings - vinnande fordras:
r:o) Ett Magazin fơr tillverkningen, hvartill ett af de nu varande Fattighufen kan tagas,
\%:0) En eller annan Magazins-fkrifvare, en Kamtiar-ikrifvare och en Kasfór, hvilka alle, om fa tigtigt blifver, bo pâ ftatlet och Lonas af de tillgangar, hvaraf alle Kamererare, Vaktmiflare, m, fl. vid nu varande Fattighufeu allöras, tillgângar, fom icke fro intagne i forre. gàende Calcul, och fâkert blifva fo̊r indamátet tillråcklige, hi̊lt antalet af den nya Betjåningeǹ icke troligen kominer att' öfverftiga den gamlas:

3:0) Att Kasfören hâller ett farfkildt Conto for hyar fattig, hvilket att fà mycket listare i Boken mâ kunna uppletas, en Alfabetifk förteckning pá de fattige fore eller efter I Contor Boken bờ inrîttas, jåmte pagina dår hvar och ens Conto tråffas.

- Vidare, pâ det Inrittningen má undvika de anflalter, fom for Hhcklingen beho̊fvas, bơra Lin och Hampa, fom tagas hos Kràmarne, vara förut håcklade; men med Kri̊maren bơr ofverenskommas, att häcklingen hos honom fâr giras af de fattige, fom icke kunna nâgot annat arbete fôrritta; och att fâ vetan om Krimazen hirvid nyttjat de fattigas tjainf, famt om de varit flitige och huru mycket de utrittat, bir arbetet betalas af Inrittningens Kasfor, och till den Îndan bơra de fattige, pá lika fâtt fom fơrut fagdt ir, hafva hvar fin Bok, dîr Krimaren pí ena fidan tecknar, huru mycket Ir gjordt, och


## 18

Kasforen p̊̊ den andra arbets-lónen. Intet underflef kan hi̊rmed fke, emedan Inråttningen alltid Iger råttighet att hos Kråmaren lâta uttaga fâ myc. ket håckladt Lin och Hampa, fom de fattiges Bo̊cker innehâlla, faint till det pris fom accorderadt år eller ohi̊ckladt Lin koftar.

Angâende Ull och Bomull bo̊r med nâgon vifs Jude eller Krimare ifverenskommas, att han hâller fâdant Inråttningen tillhanda fơ gângbart pris, och lâter visfa fattiga med famma vilkor, fom nyfs i anfeende till Linet anförde i̊ro, hos fig reda och karda Ullen, hvarigenom Inrattningen flipper forle fina arbetare med Kardor. - Finda Verktygen, fom Inraitt ningen icke torde kunna undgâ hâlla, blifva formodligen Spân-ftolar, hvilka efter hvad fagdt air, bóra betalas med ett litet afdrag af arbets. lơnen, men Spán-ftol bơr icke beftâs eller ens omtalas, om den fattige Indâ mo̊jligen kan hafva utvaig att fig den forlckaffa.

De fom kunna Sticka undfâ Garn marktals i Magazinet, till détta behof, och i de fattigas Bócker antecknas, hvad fom if uttaget och lefvereradt.

Ingen fattig bơr utan bok fâ requirera Rudimaterier till arbete, icke heller Siver det quantum, fom firelkrifvit ir. Sker annorlunda och Krámaren eller hvilken fom hilit utlemnar, Varor utan att anteckna dem i Requifitions-Boken, eller lemnar mier pâ en gáng inn fórordnadt Ar , ftande han dâ fin egen fkade.

## 19

Fórlorar nâgon fattig fin Requifitions-Bok, bor han fâdant frraxt anmila bâde hos Kasfofren och Krâmaren, pâ det ingetı deraf fig mâ kunna betjena. Gơr han det icke och Varor pâ Boken uttagas i hans namn, boir han betala Nkadan med framtida arbete.

Requifitions-Bo̊ckerne utfirdas af Kasforren, fom med fin underfkrift pâ isrfta fidan intygar, hvilken fattig Boken tilhor, famt hvad flags Yara, huru mycket iffuder och hos hvem den fâr håmtas.

Ingen fattig, formimare eller ringare, utom de Vanfôrde och yttert Bråcklige, bo̊r fa njuta Underhâll utan genom arbete; icke en gâng de fom nu for tiden afo intagne i Fattighus.

Men pâ det fjelfva Directionen fâ vfil fom defs Kasfôr mâ kånna alla fattiga bâde till antal och befkaffenhet, bofr i hvarje Stadens Qvarter af Directionen genom Fo̊rfamlingarnes Kyrk-Râd tillîttas en rafk godkind Qvartersman, fom vifiterar alla fattiga i Qvarteret, underrittar fig om deras tillnând, antecknar dem pâ en Lifta, fom vilja emottaga de utvagar till birgning, fom Directionen tillbjuder; antecknar dem alla till namn, boning och caracter, huru mánga Barn hemma hvar och en Iger, huru ftor hyra han betalar, famt tillika det arbete, hvar och en uppgifver fig kunna 0 ksta. - Denna Lifta lemnas till Kasforren och af honom formeras federmera en General-Matrikel efter Alfabetilk ord-

$$
\text { B } 2
$$

ning ofver dem alla i hela Staden. - Af Liflan behâller Qvartersmannen ett Exemplar och coirtigerar den famma, allt efter fom nâgon i Qvar. teret dor, borrtflyttar eller tillkommer, Hyran ftegras eller minfkas, famt lemnar efter hand Kasforen deraf del. De fattige bo̊ra ock allig. gas att-fjälfve om fádana åndringar lemna Qvartersmannen underrittelfe.

O̊fver Barnen halles en farfkild Matrikel, fom uppgifver deras âr, hålfa och kropps-byggnad, hyaraf Directionen kan inhåmta, hvilka af dem kunna recommenderas hos Handtverkare, Skeppare, Bönder, Regementen; hvilka af dem kunna utfảndas pá Landet till uppfoftring eller intagas pá Barnhufet; hvilka och huru manga Fo̊råldrarne fjălfve med fitt arbete kunna to̊r

De antecknade gamle remitteras hvar och en af Qvartersmannen till Kasforren med en Adrefs, innehâtlande deras tillfând $m$. m. och hvad arbete de uppgifvit fig kunna fkóta. Nir Kasfören denne Adrefs, jảmte Caution undertecknad af Husvi̊rden eller Qvartersmannen undfatt, uthirdax han fơr den lig dermed inftallde fattige en vederbo̊rlig Requifitions - Bok.

Ingen annan fin Kasfîren mâ utlârda en fâdan Bok, emedan han bór kinna alla dem, fom af hans hànd arbets-lônen fkola undfa.

Nir âret $\$$ ir fórbi och Kasforens Bócker fkola afflutas, inhimntas alla Requifitions-Boicker till Verficationer, och nya utfardas i nallet.

Om nâgon af de tecknade eller deras Marn juknar, bơr= Qvaitèrsmannen derom: fâ undersâttelfe, dâ han icke lârer underlâta, att antingen lâta forra honom pá Sjukhufet eller tillfinda honom en Fattig-Medicus, hvilken efter hand gifver Qvartersmannen tillkinna, om nágot till den fjukes tjuinft tarfvas, fom af honom gjiif eller Medicinal-Fonden icke kan âfladhommas. - Det no̊diga torde dâ Qvarterşंmannen pá Dociorns Requifition fórfkjuta och Directionen federmera betala. - Med denna omhet vackes for Directionen och defs Ombud om mójligt $\beta^{3} \mathrm{r}$, en tillgifvenhet, fom med tiden omlkapar de fattiges tynne och egenfinnighet.

Hyad deras fråjd angâr bơr, Qvartersinannen jåmvil go̊ra fig derom underråttad och lâta fig angelâget vara, att fórehâtla de bângftyrige deras uppfo̊rande. - Hjâlpa icke fôrmaningar, bôr han lemna dem ât Policens âtgârd, fom dâ i affeende pâ indamâlet icke lîrer underlâta att med dem fórfara efter omftudigheterna.

Att vidare låra kînma de fattiges flit bôr Qvartersmaninen lâta dem dâ och dâ fơr fig uppvifa fina Requifitions-Bócker och i anledning af anteckningarne berómma eller formana,
I. allmainhet torde till uppmuntran for fiten och beftraffining fơr lâttjan tjåna:
r:0) Oin Directionén i anledning af hvad Conto-Boken, Requifitions-Bo̊ckerne, och Qvartersminneen gifva vid banden, for árliga eller

## 22

mânadtliga arbetet utfakade likfom z:ne Rá. mairken, och anfige dem for late, fom icke hunnit òfver det fôrfla, eller icke arbetat fâ mycket fom det fórefkref; dem fôr medelmâttige, fom vål hunnit ofver det forffa, men icke dot andra och i folje deraf hvarken kunde laflas eller berommas; dem for flitige, fom hunnit Śfver det andra Râ-mårket eller fullgjort det Penfum, fom dermed forrefkrefs.

2:0) Om de flitige uti Tidningen Dagligt Allahanda efter ârets flut med nâgot vaifórtjent bero̊m info̊rdes.

3:0) Om alle Arbetare vid ârets flut fingo hvar fitt Bevis, underfkrifvit af nâgon Directôr eller annan kind perfon, hvilket under firfkillda ordalag utmarkte deras mer och mindre flit. - Detta Bevis kunde tjảna Arbetarne eller de fattige till en Recommendation, dá de hos en Privat anmailte fig till nâgon tjảnft eller barmhärtighet, och den Private hade derefter tillfi̊lle att râtta fitt omdo̊̀mme. - Finnes Bevifet klent, eller att den fattige icke i̊gde nágot, fkimdes att det, uppvifa, vore det tillracklig anledning for den Private att neka den fattige fin godhet, och tillrickligt flraff for den fattige, dâ han i forlje af fitt uppforande och fin lîttja ingenfades triffade naigot medlidande eller for rtjent.

4:0) Om Directionen, fedan fâdana Bevis en gâng vore utgifna, lemnade Stadens Invánare genom Tidningarna derom kunkap och

## 23

recommenderade i fynnerhet de flitige att blifva vil och framfor frammande arbetare emottagne, ifall de hos dem fig anmâtte till nâgon tjånt, fifom Snó-fkottning, Gatu-fopning, Ved-huggning, arbete i Trágârdar och Plantager, Stadning, Tvi̊tt, So̊mm, m. m. En fâdan Recommendation fkulle, i anledning af Directionens kinda huldhet och bemótande, goira en god verkan â ena fidan hos Stadens Invânare, fom efter Directionens exempel utan tvifvel ©kulle vifa de flitige all mójlig valvilja och â den andra hos de fattige fjalfve, fom af valviljan torde blifva uppmuntrade till all mojjlig arbetfamhet.

Skulle Directionen vidare i affeende pá Allminheten, fom girna vill kinna, huru Sammanfkotter anvindas, finna for godt att tillfridsfâlla defs nyfikenhet, och i Tidningarne âr ifrân âr gifva tillkånna, huru Utgifter och Inkomfier fơrhâlla fig, huru for Tillverkningen varit, huru mycket deraf is foryttradt och i Magazinet quar, famt huru mânga arbetare under tiden haft fin forda, fkulle det, i affeende pá Allmanhetens vålgórande Lynne, verka en anfenlig frikoftighet, uppmuntra vailviljan och formógenheten att icke fpara Offret pá Earmhårtighetens Altare.

Desfe utvigar firo de fom for mina ǒgon góra mojjligt, att med fto̊rfta befparing och gifna tillgângar, utan nya tillkott eller befkattningar, kunna frambärga Stadens fattiga alla âr, fysfelfîtta dem, vicka fliten, tơrminika lîtrjan, ocis

24
halla Controll pâ alltfammans. - En hop af det antơrde år icke nytt, utan fơr Directionen ganfka vơt bekant, och hàr endaft tillfatt fot att fylla kedjan.

Att ingâ i nâgra fơrfattningar i affeende pâ de fattiges enfkillda hushâllning, fâfom att lâta dem hos Hókare genom Reqvifitions- Bo̊cker eller uppâ Råkning härnta fina fôrno̊denheter, hvilka federmera af Kasfen betalas, blifver à ena fidan for vidloftig omforg och leder â den andra till intet färdeles andamál, ty den hus. hallsagtige och arbetfamme befbrjer allsid bifi fjâlf fina inko̊p, och den liderlige och fiofaren har af andras omforg i fâdana mâl ingen nytta, emedan han lika litt kan forftora den afhåmtade Varan, fom den undfângne Vecko-pånningen. Det enda fom i detta affeende kunde till fơrmân go̊ras, vore att tillâta nâgon hugad, att vid Kafernerne, uppâ eget fôrlag, hâlla Marketenteri.

Till en mårkligare nytta kunde vidare fơrenâs: 1:0) En Spinn-och Stick-Skole eller kanlke flere fádane bâde fofr gamla och unga. g:o) Bawn-kamrar flere pâ âtfkilliga Trakter i Staden, dår pâ Hamburgika vifet fattige Módrar fingo om dagarne inlemna fina Barn, under det de fjelfve med axbete fortjänte fig nagra flyfver till uppehålle; och dar tillfatte Skofterflor emottogo Barnen, vârdade och underhơllo dem pá Directionens bekoftnad under Módrarnes fránvaro; - men jag kinner tillgangarne

## 25

forr litet att kunna fơreflå fâdana anttalter. Mơju ligheten dertill kan icke fes forr in firfarenheten gifvit tillkånna huru månge till arbete hos Directionen fig anmåla, famt huru mycket Rudimaterierne och arbets-lónerne borttaga af Fórlaget. - Skulle dả nâgon mojlighet tilldesfa anftalter yppa fig, och Planen i det hela vinna framgâng, bơra fattige alleftides antagas till Betjånter, dír deras formága, inflgter och ko̊n Sfverensflảmma med tjảnften, blifva Lårare í Arbets-Skolarne, Lírare pâ Barnhufet i Lỉsning, Skomakare, Skraddare, Skoterfkor, Tvitterfkor ait Barnen.

Att for sfrigt framkomma med forefkrifter angående Betjåningens antal och befattning, arbetets bẹkaffenhet, arbets-1o̊nernas proportionerande, år fo̊r mycket i fo̊rtid, och i den delen gifvas alltfo̊r mânga Modificationer, fom nu icke kunna beflimmas.

Det, fifta jag vigar infintuera till forekom: mande af Forilamning och oformodade Rubbningar $i$ den nu uppflapplade Makkinen, ir en ónfkan, att någon af Directionens Medlemmar âtoge fig nårmafte tilliynen dero̊fver och fơr den orfazen icke hade niftan annat att beftyra, och ir rafk; en man fom kunde vara alleftades, befóka Qvartersminnen och hâlla dem vid munterhet, deras vålvilja ifrân ledsnad; vifitera fom oftaft Barnhufet, Fattighufen, Kafernerne och Magazinet, accordera med Kramare om inkop och
handel; tala med alla dem, fom Direationen behsfver ffor Varornas aflittning, RSrelfe, Hus, hâflning och Pinning-affairer, efterfe forảndringarne i Martriklarne ; offverrikna Penfionerna uch Arbetarne; moderera Maklarens klubba vid Auctionerna; hâlia Betjỏningen till fina fkyll. digheter och vara deras Chef, famt hos Directionen foredraga det fom, tarfvar defs. Sfiver1 Iggning.

Mer en fâdan drif-fjảder underhâlles en jâmn quickhet i Urverkets gâng; och med en Direction, fammanfatt af Ledamふter ifrân hvarje Fórfamling, af driftige, formógne och anfedde main, fom genom fin Srfarenhet kånna, hvad ftorverk famlade och vill anvinde tillgângas kunna utrâtta, fom genam fina fórord och fóre ftallningar hos andra, famt fjallive af ómhet for nóden kunna óppna gifmilda hinder, is ingen tvifuel om fórflagets mosjlighet.

Vinner det bifall och verkftilighet, eller om: nâgon fâkrare Plan kan framgifvas, blifvet det for mig en mycket itorre fognad in all tânklig beloning.

Men ehvad forfattning, fom kan f8reflas, gillas ach verkftillas bör icke ftljande undfalla uppmårkfamheten: - År 1785 voro Inhyfeshjonen i Hufvudfaden 50 Minner och 608 Qvinnor, men âr 1800 åro de 1306 Mlanner och 1994 Qvinnor, barnen inberiknade. En fâ-ftark tillvåxt, dâ Stadens totala Folk-
ming varit niffan lika for det ena fom det andra af de torensmnde âren, har icke fkedt af blott Stadsboer utan fornimligaft af Landtboer, ty Ștadsboerne kunna i det affeende, dî allt annat 3 r lika, icke flort mer in rekrytera de fom ds. - Dylika Inflyttningar bs̊ra fâledes om mójligt ir torekommas, och inga andra perfoner tillâtas att i Staden nedlitta fig in fâdana, fom med arbete fig tydligen kunna bârga. - Pâ Landet emottager eller hyfer ingen Forfamling garna en orklos och fattig Emigrant, utan remitterar honom till orten dir han bott, och till det famma mâtte vâl afven Hufvudfaden vara berittigad; - Annars hitfrómma alla fattiga i Riket, lâckade af rika Sammankott och Barmhårtiga Inråttningar.

## Paupertas facunda Virorum fugitur.

Anmdráning. Om denna Skrift innehâlle ${ }^{\mathrm{E}}$ nảgot enda drag, fom finnes fórtjina uppmårkfamhet hos Committéen, livilken Hans KonglMaj:t innevarande âr 1805 i Nâder behaga ${ }^{t}$ forordna till en fullkomlig Plans uppgo̊rande fơr Fattig-Vârden i Hufvudfaden, har Forrfat taren vunnit fitt indamál med defs utgifvande.
$4$

