# OSEDLLHIIRTEV I STOOKHOLIII 

OCH DESS BOTEMEDEL.

## EN TIDSBILD

AF
N. J. EKDAHL,

Kyrkoherde i Adolf Fredrika forsamling.


STOCKHOLM,
Typografiska Fgreningens Boktryckeri, 1866.

B.IV.

# OSEDLLGIIRTEL I STOCKIIOLII 

## OCH DESS BOTEMEDEL.

## EN TIDSBILD

$$
\Delta F
$$

N. J. EKDAHL,

Kyrkoherde 1 Adolf Fredriks församling.

$$
6 \div+7
$$

STOCKHOEM,
Typografiska Föreningens Boktryckeri,
1866.

## 



cutigeaty Mas

$$
\cdot 20 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ams } \\
& 4 *
\end{aligned}
$$

## Till den ärade Allmänheten!

Undertecknad har uti en följd af artiklar, som benäget blifvit intagna $i$ tidningen + Fäderneslandet, en $i$ hvarje vecka frain och med den If Fehruari till den 28 Mars, framlagt atskilligt som han anser vara tänkvärdt, icke allenast för den kommun han tillhör, utan jemväl för hvarje kommun och isynnerhet de större städerna inom hela riket.

Denna artikel-serie har till ofverskrift: Om ósedligheten i Stockholm. Detta mitt ringa arbete har blifvit emottaget med en för mig oväntad välvilja, bảde här pá stället och, savidt jag kunnat inkemta, i alla delar af riket. Man har blott haft deremot en anmärkning att göra, den att jag nemligen lemnat det $i$ form aj tilningsartikel och ej iform af bok eller broschyr, hvilket man ansett vara mera đïmpligt, enär tidningen i levikien ien intagits, sâ spridd den än är, pả langt när ej lüses af alia dem som hajva ett stort intresse $i$ att känna dessa sakförhallanden, hvarjemte man gjort den anmärkningen, att atskilliga af de atta tidningsnumren lätt komma bort, sả att man hvẹ̛ken jrän början eller framdeles är $i$
stånd till att fã läsa hela afhandlingen i sitt sammanhang. Mänga personer hafva derföre önskat att jag skulle utgijva detta mitt arbete $i$ en särskild bok för afhjelpande af nämnde olägenheter. Jag har visserligen min egen tanke om lämplighetenceller solägenhuterna af sãväl det ena som det andra sättet att lâta en sâa vigtig sak komma till allmänhetens känñedom, och tror att jag•pà intet sätt har felat, dà jag som vehikel derföre försäkrat mig om landets mest spridda tidning. Men jay ger gerna vika för andras meningar och anser jemväl det andra sättet användbart. Min önskan är att saken ifraga= maitte bli s sa allmünt känd och belijertad som den verkeligen förtjenar. Attjag här och der ändrat och tillagk atskilligt, till det mesta i noter $\begin{aligned} & \text { under teaten, tror jag snarare }\end{aligned}$ kommer att gagna ïn skada den goda saken.

Stockholm i Aprili 1866.

[^0]




(4) Till reduaf tidn. Fäderneslandet! Int
 1- Da osedligheten ; Stockholm genom det tryckfrihetsảtal, som for närvarande handlagges vid harvarande râdstufvuratt ater kommit pal dagordningen, sa vander sig undertecknad, som in sin egenskap af sjalasorjare och kommunalmãn haft och har mảngfaldiga tillfallen att reflektera oeh framkomma med forslag offer, detta dystra äme, till redaktionen of Sveriges mest lasta tidning med odmjuk ahhallan devom att denna min uppsats matte antingen $i$ sin hellhet eller $i$ forkortad form, i den mản utrymmet medgifver, fa i tidningen inflyta. Det vacker min forundran att hr Unmans lilla afhandling, som ar hallen i en human form, kunnat vacka en sádan ovilja hos polisinstitutionen i Stockholm, att den blifvit foremàl för atal, enar ingen battre vet an polisen sjelf hurudan stallningen ar i detta hanseende inom hufvudstaden, och att af forfattaren icke ens ar halften sagdt af hvad som derom kunnat och bordt sägas. Polismyndighetein hade efter initt formenande, tvertom bordt, visa hr Unman valvilja och tacksamhet for det han gaf henne en finger-
visning om den styggelse och det elände, som sảtter en sả svart flack pả denna i så många hänseenden kärnfriska och framảtsträfvande forrsta stad i Sverige. Vi vilja hoppas att det nya statsskicket skall i nảgon mản göra sitt till for att tvätta bort denna smutsfläck ifrån hennes af moralisk lifskraft strålande anlete. Jag hoppas det med să mycket storre skal, som jag vet att sjelfva polischefen, som är en varm vän af det nya statskicket, och derjemte en râttrảdig, human och mảngsidigt bildad man, den der icke belamrat sig med några honom besvärande antecedentier, hvarken såsom menniska i allmänhet eller embetsman i synnerhet, allvarligt vill och kan tjena det samhalle, hvars styresman han ar, och sảledes icke lärer underlăta att tillhâlla de tjenstemăn, som sortera under honom, att gả den rätta vägen, hvilket de sả mycket hellre kunna och böra göra, som de icke heller aro besvarade med sâdana antecedentier som för dem stänga vagent Här har synbarligen ett förhastande egt rum, sâ att de ansett de anmarkningar, som nu blifvit gjorda, mera rört dem an deras forreträdare $i$ de respektive embetena. Detta misstag, som de gjort af ett forrhastandes hoppas jag de skola inse och nödtorfteligen rătta och förbăttra.

Stockholm den 10 Februari 1866.

> N. J. Ekdahl.

## I.

## Osedligheten i Stockholm.

1:0. Dess källor.

1) Inflyttningarne. Om dem ar i allmannhet intet ondt att săga, enăr det ligger i sakens natur att en stad, som ăr stadd i sả stor tillvext, som Stockholm, icke kan tillvexa pả annat satt ân genom inflyttningar, och man tvingas sanningen till ăra att erkảnna, det de flesta som komma hit, ar arbetsamt, valvilligt och godt folk, som ieke bidraga till det osedliga elandets förökande i hufvudstaden. Detta ar alltsâ regeln. Men, som vi veta, har hvarje regel sina undantag. Dessa undantag bestả deri, att ifrản alla delar af landet hitstrỏmma, isynnerhet pả somrarne; dả segelfarten är öppen och man for godt pris kan erhalla en dacksplats både pả seglande och ångfartyg, en mängd lagrade quinnor, som icke val talas i sina hemorter, der, lyckligtvis för landet sedlighetskănslan är sträng och man alltsã bemöter dessa fallna quinnor med förakt och en viss hårdhet. Här deremot anses en fallen quinna med mera blidhet och sảsom ett offer for de menskliga passionerna, och derfore behandlas hon med mera godhet och undseende an annorstădes. Nä hărtill kommer att hon nărer
ett val grundadt hopp att fà kasta frukten af sin ungdomsforvillelse pá allmänna barnhuset antingen för intet, eller för en ringa penning, eller för det hon nâgon kortare eller längre tid intages der såsom amma, sả äro fordelarne för henne så i ögonfallande, att ingen má undra ofver att hon langtar hit sasom till ett forlofvadt land, till ett Eldorado. Pâ detta satt far Stockholm skylta-i Statistiken öfver oakta baŕn for 3 à 400 om aret, hvilka ratteligen icke tillhöra Stockholm, utan landsorten, och pá detta satt har Stockholm blifvit brännmarkt sâsom den osedligaste af alla Európas stáder, och det utan att taga hänsyn till den omstandigheten, att den grofva osedligheten, som ligger Europas flesta andra stăder till last, sallan af sig sâsom frukt lemnar nägra oakta barn. De hit inflyttade lagrade qvimnorna känal ické nâgon synnerlig hemlangtan till en ort, der de skulle foraktas och bemötas med speord, och derföre stanna de här, och tro att den omstándigheten, att de aro tolererade ar alldeles detsamma som att vara omtyckta, hvilket likval icke är förhallandet, om ieke det skulle vara utaf utsvafvande obetanksamma unga karlar, som i sitt oforstând icke veta hivad ondt de göra bâde sig sjelfiva och de förvillade quinnorna, som ingen gerna vill boch kan tága i tjenst, samt hela det Stockholmska samhallet, som bảde i moraliskt och materielt hanseende far dyint plikta for deras utsvafningar. Enfoch hnnam af dessa fallna ilquinnor ràkar hăr stifta bekantskap med unga măn, som ega förmőgenhet eller formàga att forvarfva. De fá bostad klader och uppehalle af sina tillbedjare. Ett
eller flera barn blifva frukten af denna lösa forbindelse. Dessa barn uppfostras jemval pâ fadrens bekostnad. Han ser dem dagligen. Deras goda anlag utvecklas. Han kommer allt mee oeh mer, hvilket ar högst naturligt, att alska sina barn och kanna den ljufva fadersgladjen. Han vill icke göra dem någon orattvisa, emedan han val vet att det ickerar de arma barnens fel att de kommit i verlden, utan hans eget och hans ungdomsforvillelses. Han vill gora dem till sina lagliga arfvingar, bch detta kan blott ske pà ett satt, att nemligen med deras moder ingà lagligt aktenskap, civilt eller kyrkligt, i enlighet med omstandigheternas kraf. Pa detta satt lyftes en fallen quima till ara och valstand och intar plats i en samhallsklass, till hvilken hon uisprungligen icke hörde. Om allt detta ar ingenting att săga, emedan det ar naturligt och bör val sá vara. Men exemplet verkar Det verkar derhan, att omkring 500 qvinnor gà för samballet forlorade, mot en somn gör lycka. De resomera sâ här: N. N. har blifvit grossörska, grefvinna, friherrinna, kanslinâdinma o. s. v. pá grund utaf sin lattfärdighet. Jag stode ju i ljuset for mig sjelf on jag icke betradde samma vag som hon, och beredde mig lycka och utkomst i verlden. För att finna lyckan lemnar hon sina behag năstan at hvem som helst, ock tror, att af de mànga fjarilar, som fladdra omkring henne, val nágon skall fastna $i$ hennes nat pă fullt ullvary och marker icke att hon bygger på emvulkan, som snart skall störta under henne. Hon ar en allmän quinna innan hon sjelf vet af det, och mätes öfver-
allt med det förakt, som tillkommer en sảdan, och kommer välförtjent under polisuppsigt.
2) Enahanda ar förhallandet med en stor mängd lattfärdiga och tjufaktiga karlar, som icke heller äro vall tålda i landsortskommunerna. De draga sig afven hit till den "befolkade öknen", der de anse sig kunna folja sina onda anlag utan att blifva upptäckta eller derfore allvarligen näpsas hvarken af opinionen eller af lagen, som de tro sig antingen vara oaatkomliga for eller ock att den blundar. Men deri bedraga de sig; ty hvar och en maste form eller sednare skorda sina gerningars frukt. Rattvisan är Guds. Den sofver icke. Den dröjer blote för att lemna syndaren tillfalle att battra sig. Gör han det ieke sà drabbar den utan nâd och forskoning. Han har derfore ingen annan att skylla in sig sjelf, som i likhet med den lattfareliga quimnan byggt på en vulkan, som störtar under honom oeh forer honom med säkerhet i förderfvet.
3) En tredje afdelning af dem som i hög grad bidraga till sedeförderfvet $i$ hufvudstaden, bestâr af s. k. resande, hvilka strömma hit i stor mängd, dels för nöjes skull och dels för skötandet af affarer. Jag mảste rättvisligen erkanna att flertalet af dessa resande aro rattskaffens măn, hvilkas samvete icke tillâter dem att hăn utsâ nảgôt ogräs. Men detta hindrar icke att ett stort antal afuunga oerfarna mün, som gjort sig det begreppet om Stockholm, att det ar en frimarknad for all slags osedlighet, bidraga ganska mycket till ökandet af det allmănna eländet.
4) En särskild afdelning af karlar, som verksamt bidraga till ökandet icke allenast af oredlighet utan ock osedlighet inom hufvudstaden, äro de här förlagda garnisonsregementena, hvars gemenskap till det mesta kommer ifran landsorten. Som vi veta aro hvarken officerarne i de subalterna graderna eller truppen fullt sysselsatta mer an pả sin höjd en mannad om aret, da de hafva sin faltexercis. Men dả ingen menniska stâr ut med det svàra arbetet "att göra ingenting", (non possuma nihil agere), sâ măste de hafva sysselsattning. Denna sysselsattning skaffa de sig sjelfva, och den bestâr $i$ de flesta fall af sedeförderfvande utsvafningar. De roa sig med att forforra quinnor som aro stadde $i$ stadens innevànares tjenst, och dessa quinnor, sedan de en gâng blifvit inledda pà lastens väg, lâta det icke bero blott vid lossaktigheten, utan de stjäla och försnilla for sitt husbondefolk allt hvad de kunna till förmon for sina s. k. făstmän. Det sager sig sjelft att man snart blir nödsakad att skilja sig vid en sàdan tjenare, antingen for hafvandeskap eller tjufaktighet, och den sâlunda frân tjensten skiljda quinnan vågar ingen, som ăr vän af goda seder $i$ sitt hus, eller som drifver ett ärligt yrke, hvilket icke tâl vid nàgra otillständiga afbränningar, att taga i sin tjenst. Karlarne, som kallas kronans, blifva snart till folje af utsvafningarne med qvinior, fylleri och snusätning, odugliga till kronans tjenst och komma sedan i allmănhet att ligga denna kommun till last. Enahanda blirisnart forhållandet med de arma till dubbla laster forförda quinnorna, som, sedan de sakna stadig
sysselsättning, blifva nödsakade att först slâ sig till den hopen, som man kallar allmänna quinnor och sedan antingen korrektionister eller fattighjon, eller ej sullan först det ena och sedan det andva. Har hafva vi ett af samballets kraftsâr, som ăx svart att laka, om det ejrbade rskall skäras och brännas. Denna vigtiga operation tillhor det det nya statsskieket att verkstalla, hvarfore jag icke finner mig befogad att f. $n$. vidare yttra mig derom, sedan jag i forbigảerde antydt hallet, hvarifran hjelpen skall komma.
5) Alt sedan Carl XII:s (som anses vara den konkreta typen af allt hvad tappert, redligt och godt, som ar att finna hos svenska folket) död har hofvet i var goda stad varit mer och mindre bekajadt med lattsinnighet, som man med ett mildare, fast fremmande ord, behagat kalla galanteri. Detta galanteri haw till nationens obotliga skada ntöfvat allt amnat an en halsosam inflytelse pa folket i allmanhet och hufvudstaden isynmerhet, ty efter Regentens föresyn ordnar sig hela samhallet (regis ad exemplam totus componitur orbis). Men vi hafva val icke myeket att beklaga oss üfver i detta hänseende, dä de öfriga Europeiska folken och isymnerhet det franska längrev an vi haft det anmu varre. Det ma vara var tröst att sedlighetem alltid forbattrats hö hvarje folk, atminstone inom de Europeiska samhâllena, i isamma mon som den verkliga friheten stigit. Sjelfsvaldet och pübelyran under den första franska revolutionem kunnà ickeraaknas dit. Vi hoppas alltsà ăfven i detta hänseende af det nyal statsskicket en förändring till det bättre, helst alla
indicier af 1848 ars rörelser hos de Europeiska folken hafva ett oförtydbart syfte i denna riktning.



## 2:0. Stockholms-infödingarna.

4. Ifran langre tid tillbaka än specialhistorien kan lemna uppgifter har Stockholms befolkning varit starkt upplblandad med den hitflyttande landsortsbefolkningen, som, pả sätt jag förut visat, bestantt bade af valartade och mer och mindre förderfvado subjekter. Efter hvad tabellverket for de sista hundra arren gifver vid handen, skulle Stockholms befolkning varit i det nirimaste utdod, om icke de starka inflyttningarne icke allenast uppehâllit, utan jemval ökat befolkningen. Aft dodligheten härstảdes varit sả stor, att nästan uuder hela den uppgifna tiden tabellverket visat en sa stor skillnad emellan födde och döde, häroorer, efter mitt formenande, af tvenne skal: dallig sundhets-och sedlighetspolis. Man har först i de sednare tiderna gjort átskilliga mer och mindre lyckade bemödanden att ảstadkomma forbättring i bada dessa hänseenden. Emelleitid har, pả sătt bibeln uttrycker det, pogräset och hivetet fảtt vexa tillsammans". Att här finnas goda seder, derfören har Iman lika mycket att tacka landsortsinflytthingarne (som infodingarne. "Att skilja emellan hvilkendera som inr mest vảllande till de dåliga, är och färblifver val en omöjlighet; ty sedan de inflyttmdes varit här någon tid, sả anses de vara detsamma som

Stockholms infödingar. Deras barn, afven om en stor mängd af mödrarne kommit hit lägrade, aro och hafva alltid ansetts sảsom Stockholms infödingar. Lasten förer alltid nöd och elände med sig. Barnen af sådana mödrar njuta năstan alltid knapp och otillräcklig bekladnad och föda och, hivad som varre ar, en dâlig uppfostran; ty de se icke nảgot godt i modershemmet. Allmanna bawhuset, som af drottning Christina stiftades till ett slagshitteburnshus (orphanotrophium), har visserligen under nagot mer an tvâ árhundraden varit en valgörenhetsanstalt, hvilken raddat manga fusèn ifràn att förgàs af nôd och blifva moraliskt fortappade. Men denna raddningsanstalt har varit otillracklig. Den allmanma vatgörenheten, som ar stor i Stockholm; har tradt emellan och raddat lika manga, om icke ännu flera. Men trots dessa dubbla adla bemödanden har dock ett stort antal barn blifvit uppoffirade och fatt vexa upp till brottslingar. Dettia sednare hatoorer likval snarave of foraldrarnes och isynnerhet mödrames djupt sjunkna belagenhet. De hafva icke medgifvit kommunen att radda deras bam, ty sadant har stâtt i strid med deras egennytta. De hafva twartom skickat ut barnen att tigga, for att sjelfve fâ frossa pà nádesmulorna. Nar bamen kommit hem ned rika tillgangar, hafva de fatt beröm och uppmuntrain af sina dalita foraldrar, och nar de haft litet eller intet, hafva de blifvit nedskallde och vanligtvis agade och misshandlade. Under sidana missgynnande förhallanden ar steget obetydligt fran tiggeri till tjufnad, hvartill ofta erbjuder
sig tillfalle för kadana kringstrykande burn. Detta ogynusamma forhallande for det uppvexande fattigare slagtet har blifvit behörigen uppmärksammadt, dă tvenne inan, af hvilka den ena representerade kyrkan och den andra polismyndigheten, nemligen pastor-primarius Johan Olof Wallinoch polismästaren Olof Wannqvist, satte sig i spetsen för ett sallskap, hvars syfte var stiftandet af tvenne raddningsanstalter, denena för vanvardade och den andra för vanartiga barn. För dén förstnämnde inköptes vid Wollmar Yxkullsgatan tverne stora egendomar, som geaom nybyggnader och reparationer apterades till en asyl för omkring 200 barn af bảda könen. Der fingo barnen kläder, föda, uppfostran och skolundervisning. Det är satt utom allt tvifvel att denna räddningsanstalt, stiftad af den uppoffirande menniskokärleken, uträttat inycket godt. Men ingenting är sã godt att det ej kan förbăttras, sager ett gammalt ordsprak, som tyekes hafva legat till grund för direktionens ofver denna inrattring vidtagna atgärder att forsälja egendomarina i staden och inratta barnhem eller smá kolonier pà landet, der uiggdomen kunde erhalla sin uppfostran under inflytande af en renare bảde moralisk och atmosferisk luft, än den man andas hä i hufvudstaden. Förändringen, som skett för nảgra fả âr sedan, har ännu icke humnit lemna nảgra säkia resultater, hvaraf man kan sluta huruvida det àsyftade mâlet i störee eller mindre mản vunnits. Man har likval all anledning att hoppas det basta.- Den andra inrättningen, en räddningsanstalt för vanartiga: barn, förlades i egendomen n:r 12 pán Tjar-
hofsgatan i Katharina församling. Egendomen, som var en gafva af en rik borgareenka, Kyndelius, apterades efter hr Wannqvists ide uxsprungligen till ett fängelse med celler for 50 gossar, och sattessnart under tillsynaf direktionen för södra frivilliga arbetshuset. Der lemnas undervisning at ungdomen, som far sina kläder och föda ifrản arbetsinrattningen, bảde i de aamnen som höra till den vanliga folkskolan och i handaslöjder. Ursprungligen undervisades de i det sednave hanscendet i twa yrken: skradderi och skomakeri, hvartill seduare kom, sedan cellsystemat pà mitt forslag blifvit förkastadt sasom hvarken tidseller andamálsenligt för barn, som skulle uppfostras till nyttiga oeh goda medborgare, en tredje verkstad for utforande af korgmakeriarbeten. Antalet af larare ar fyra, tre for handtverkerierna och en för de allmänna folkskoleamnena, af hvilka den sednare, som är prest och jemte sin lararebefattning ar predikant vid arbetshuset, är inrattningens forestandare. Äfven med denna inrattning hav utom den förändring som redan abr antydx i cellernas och fingselgallerrias borttagning, och platsens aptering dels till 2:ne rymliga sofrum och dels till en korgmakeriverksted, pai direktionens, forslag, tvä andral vigtiga forandringar egt rum, nemligen att, da femtio platsei voro otillräckliga for inrymmandet of alla de vanartiga, som i en sâ tidig âder latit tjufnadsbrott, rosedlighet, hallstarrighet oeh andra styggelser Komma sig tillulast, antalet finge $\delta$ kas till 75 à 80 , hvarjemtel utackorderingar pii Stoekholus stads bekostnad, forn en friskare omsăttning; far ega vum sà-
val till handtverkare i denna och andra stader som till landtbrukare. Stockholms stad har på detta sătt gjort mycket för att rädda det uppväxande slăgtet ifrån att växa upp till forhärdade brottslingar (ty de som gâ langst i brott aro, efter all vunnen erfarenhet bảde hăr och i utlandet, de som ôfva sig deri allt ifrản sin tidigaste âlder eller barndomen); men den har icke gjort nog, då den visat sig behjerta blott den manliga sidans nōd och elande och icke den qvinliga. Jag har mångfaldiga gånger både i arbetshusdirektionen och i f. d. stadsnämnden framhallit denna halfhet och visat att alla de olater, hvarmed barnen af mankönet äro behäftade, finnas fullt ut hos olycksbarnen af qvinnokönet och annnu en till, den sorgligaste och mest beklagansvärda af dem alla, den nemligen att dessa barn ofva otuktslasten till en alldeles afsky- och fasavalckande grad, och att det fördenskull är ännu mera nödvändigt att en räddningsanstalt på kommunens bekostnad inrättas för dem, än den som blifvit sả lyckligt genomförd for barnen af mankönet, enăr erfarenheten visat, bảde hăr och utomlands, att de mest fräcka och förderfvade qvinnor blifva de, som ojfvat otuktslasten alltifrản barndomen. För denna min framstallning har jag ej lyckats vinna sympatier, emedan polismyndigheten, som var pả min tid temlige $n$ starkt representerad i stadsnämnden och tycktes hafva glömt de Wannqvistska traditionerna, icke ville höra på det örat, utan fräckt for nekade riktigheten af de af mig anforda faktiska förhållandena, hvilka likval voro af en sådan beskaffenhet att de af en rättsinnig
polisstyrelse hvarken kunnat eller borat förnekas. Förhâllandet ar nemligen detta, att icke allenast en stor mängd flickor stryka omkring i staden och tigga, utan en arnu större mängd gã omkring pa gatorna och i husen med en korg på armen, i hvilken ligger en enstaka voffla, en halskrage eller en bukett af simpla blommor, som de lâtsa sig utbjuda till salu. Men denna korg med sitt inneliggande ar ingenting annat an en skylt, antydande att den som bar den, bjuder ut sig och sina barnsliga behag at heem som helst, och derföre skyr hon icke att göra tata och flitiga besök hos ungkarlar och i sádana hus som hafva rum för resande, der hon utan synnerliga omsvep talar om andamalet med sitt besök och det ofta i ordalag, som aro så vidriga, att de i ord pả papperet icke kunna atergifvas. Det går nog an att lâtsa sig icke veta om ett sa beskaffadt sedligt elande och forneka dess tillvaro, om man ar en afsvuren fiende till goda seder och onskar att se samhallet blifva alltmer och mer sjukt, hvilket jag pả fullt allvar icke tror den nuvarande polisinstitutionen om. Men det gảr ieke an att neka for klara och tydliga fakta. I slutet af 1840 - och början af 1850 -talet var jag deputerad för församlingen för beståmmande af kurhusafgiften och reviderande af namnde inrattnings protokoller och rakenskaper. Af dessa framgick tydligt, att en mangd yngre personer blifvit botade for primair venerisk smitta. Men min och mina medrevisorers förvåning stegrades till det yttersta af en embetsskrifvelse, som inrättningens dávarande nitiske och menniskovannlige
öfverlakare lemnat till inrättningens protokoll. Denna skrifvelse innehöll att mer ăn 50 flickor af en alder emellan $6-14$ ar varit under loppet af det ar, hvars räkenskaper förelâgo, intagne och botade, jemte en allvarsam och rörande framställning om nödvändigheten att göra nagot for att mota osedligheten hos de stackars barnen af qvinnokonet. Revisorerna beslöto inom sig att anmoda mig såsom ledamot af stadsnämnden att der văcka frâga om ordnandet af en uppfostrings- och raddningsanstalt for fallna barn af qvinnokonet. Jag atog mig gerna detta uppdrag samt föreslog att stadsnämnden skulle gả i författning om nybyggandet af ett räddningshus pá den rymliga och vackra tomt, som tillhorrde egendomen N:r 12 vid Tjärhofsgatan. Framstăllningen mőttes med hản ifrân dảvarande polismästarens sida, hyilken pàstod att jag umgicks med bara fria fantasier, som icke egde nâgon tillămpining pả den rena verkligheten. Då gick jag till kamreraren vid kurhuset och begärde en officiel afskrift af doktor Carlssons i protokollet forvarade embetsmemorial, som var skrifvet pả. blott ett ark, samt erlade förskottvis tre riksdaler sâsom lösen för nämnde afskrift. Dag utsattes för mig att fa hemta den, men năr jag infann mig, fick jag det svaret att jag kunde taga mina penningar tillbaka; ty han, kamreraren, hade blifvit strängeligen förbjuden att lemna ut någon afskrift af nämnde handling. Dà jag val insàg att kurhuset icke var năgot sả beskaffadt offentligt embetsverk, som kunde åläggas, efter gállande lag, att lemna afskrift af eller framlemna till afskrifvande sina handlingar; sa
mảste jag lảta mig nöja med afslaget och gick till öfverlăkaren, som dả blifvit förflyttad till Stockholms första stadsläkare och begärde att fâ lảna till afskrifvande hans koncept. Men der fick jag det svaret, "att det var for rkom met". Men dà medicinalrảdet Carlsson, som icke fornekade att han ju uppsatt och inlemnat ett sádant memorial, var i kraft af sitt embete ledamot af stadsnämnden; sà uppmanade jag honom vid nästderpá skeende sammankomst i nämnden att göra reda för de af honom vidtagna àtgärderna, samt om möjligt instamma med mig om tjenliga atgărders vidtagande till afhjelpande af det ifragavarande behofvet. Han var och förblef stum som en fisk. Skălet till denna, som jag tror, ofrivilliga tystnad vet han bäst sjelf. Men dả detta skăl numera icke larer finnas till, sả uppmanar jag honom i detta samhalles och mensklighetens namn att icke langre med tystnadens valtalighet behandla denna lifs- och dödsfraga, hvilket jag sả mycket heldre kan göra, som han ännu innehar sitt embete sâsom första stadsläkare i Stockholm och stâr i ansvar för bâde den moraliska och kroppsliga sundheten inom hufvudstaden, och är derjemte en aktad och inflytelserik medlem bland stadsfullmaktige. Skulle emot all förmodan, han afven nu vara hindrad att yttra sig eller vidtaga átgärder i detta högmàl, sá har jag icke nảgon annan utvag att for $\begin{gathered}\text { ala an den, att stads- }\end{gathered}$ fullmảktige, som jag pá det ömmaste uppmanar att taga denna kommunalfråga i sina händer, och som hafva en vidsträckt makt och myndighet ofver alla verk och inrättningar i Stockholm, att infordra kurhusprotokollerna
och andra handlingar, hvilka kunna sprida ljus ofver detta i alla afseenden mörka mål, samt derefter vidtaga sådana âtgärder, som de kunna stả till svars för inför Gud och samhăllet, och sålunda aftvả, såvidt det står i mensklig makt, den svartaste flacken, som vanstaller detta samhalle.

## II.

## Botemedlen mot osedligheten.

I det föregãende, isynnerhet $i$ den sednaste artikeln som varit intagen i Tidningen Faderneslandet onsdagen den 21 Februari, förekommer val ătskilligt, såsom förslaget till en räddningsanstalt för vanartiga och osedliga barn af qvinnokönet, hvilket kan anses som ett botemedel; men detta medel ar pà intet sătt tillfyllestgörande, emedan det verkar blott pả ytan och icke pá djupet. Det blott minskar eländet, men hafver det icke. Efter Kristi lăra, sådan den förekommer i parabeln om den barmhertige samariten, ar det hvar menniskas pligt att radda den som är i nöd, och ligger halfdod till följd deraf att han fallit i röfvarhănder. Den moraliskt halfdöde ar lika val som den kroppsligt halfdöde ett värdigt föremål fơr sâval den allmảnna som enskilda barmhertigheten. Pligten bjuder att han raddas, afven om det skulle kosta tvả eller flera penningar. Denna pligt hafva lika litet enskilda som hela Stockholms samhalle sökt undandraga sig, utan tvärtom alltid visat sig hafva en god vilja, till hvilken man aldrig hittills vadjat förgăfves. Alltså tager jag for
gifvet att, sedan uppmärksamheten blifvit riktad ât detta hâll, och den auktoritet som vederbör, hvilken här ingen annan ar an stadsfullmaktige, tager den angelagenheten om hand, och om sả sker, skall den ock krönas med framgång. Men det onda är och blir med hvarje âr mera bottenlöst, om icke utvägar kunna utfinnas att stoppa sjelfva källaddrorna, och i, sảdant afseende har jag att föreslâ:
a) Att polismyndigheten, som afven enligt de sednaste passforordningarne har uppsigt ofver resande, och herrar stadsfullmaktige tillse att hitkommande lägrade quinnor, sả snart de i strid med fattigvarrdsstadgarne betunga detta samhalle for sig och sina oakta barn, má, pá den kommuns bekostnad till hvilken de höra, hemskickas, och ersättningsansprâk, for hyad Stockholms kommun for dem lagt ut, göras gallande. Detta skall verka lika valgörande för sedligheten både har och i landsorten; emedan i det förra hänseendet icke sả mảnga ôfverfoodiga och sysslolösa qvinnor, som tringas att an ytterligare betrada lastens bana for sin dagliga utkomst, komma att här fastas och dagligen göra det onda värre, och i det sednare fallet kommer ordningsmyndigheten i landsorten att băttre an som hittills skett, vaka ofver sedligheten, dà frukterna af motsatsen komma att drabba landskommunerna sjelfva. Utomdess kommer detta förhâllande att verka valgörande pà ungt folk, hvilket har en slags lutning till ett vårdslöst och lattfardigt lefnadssātt, emedan deras lösa seder dels vacka hat och ovilja hos den öfriga befolkningen, som ogerna plik-
tar fôr andras synder, och dels derigenom att de osedliga sjelfva med lagliga medel tvingas, att, så làngt de förmà och kunna, underhảlla $\sin$ afföda.
b) Att polismyndigheten bättre ăn hittills skett har ett vaksamt öga med utsvăfvande ungkarlar, sâval de som här bo, som de hvilka vistas här som resande, att de icke mả ofreda quinnor pả gatorna eller begả några andra excesser vid offentliga lustbarheter, hvartill isynnerhet kunna raknas de s. k. krogbalerna och hundfröjderna. I detta hănseende krafya omstandigheterna nya och bestämda lagar, sådana som länge hafva funnits och varit verksamma i andra val inrattade samhallen, såsom England o. s. v. Det arr i hög grad anmärkningsvärdt att det land, som, så vidt jag vet, tidigast af alla Europas samhallen, lagstiftade om qvinnofrid, skall hafva tappat trảden till den grad, att det numera i detta hảnseende kan anses i det nărmaste sảsom laglöst, der qvinnan icke eger skydd emot mankönets råhet och fräckhet. Sảdant faller bjertast i ögonen i en tid dả man håller pá att lagstifta om qvinnans răttigheter och vill lảta henne, som allting annat, fă galla hvad hon kan. Dessa ansprảk kunna sả mycket mindre kallas ofverdrifna, som de aro grundade i naturlagarne. Vindiceras at henne dessa rättigheter, sả skall hon icke heller försumma att höja sig till ett moraliskt medborgerligt värde, mot hvilket det starkare könets stormlöpningar văl kommer att i de flesta fall stranda. Lagen om oakta barns răttigheter, hvilken i sednare tider börjat debatteras, har jemval en framtid för sig.

Äfven den ăr djupt grundad i de naturliga och oförytterliga rattigheterna och lâter val knappast, trots all advokatur och alla krokiga slingringar, afvisa sig. Den kommer att stå pả dagordningen intill dess den gjorts gallande, hvilket jag vill hoppas ej dröjer länge, enăr de stackars barnen ej aro sjelfva vâllande till sin tillkomst i verlden, och alltsã icke, i strid med bibelns tydliga och klara ord, böra straffas for sina for raldrars missgerningar och kastas ut i verlden utan huld och skyld, till det dystra ödet att blifva samhallets olycksbarn, hvartill de nu aro dömde genom, att fả antingen allsingen eller en högst bristfallig och ofullstandig uppfostran. Jag hoppas med all visshet att det nya samhallsskicket ej skall blunda for dessa organiska brister, utan lảta sig angelaget vara att sâ snart som möjligt afhjelpa dem, sâ att man icke lange skall kunna săga: "samhället är sjukt".
c) Bland botemedlen mot osedligheten, som här pả stallet tyckes mer och mer vilja taga ofverhand, fortjenar religionen afven att påaktas. Det ar visserligen sanning att denna angelăgenhet är genom påfvens, biskoparnes och det under dem staiende presterskapets tillgörande högst tilltrasslad och invecklad, samt stâr i de flesta hänseenden i strid med Christi enkla bud och lära. Hans budar icke mer an ett: kärleksbudet "Du skall alska din Herre Gud af all din sjal, af all din hâg, af alla dina krafter, och din nāsta som dig sjelf." Öfver detta bud har han sjelf lemnat en förklaring, så lydande: "Men jag săger eder, alsker edra ovảnner, vălsigner dem som forrbanna eder, görer val emot dem
som hata eder, och beder för dem som forsmăda eder och förfólja eder, så att $\mathbf{j}$ mâgen varda eder faders sonner som ăr i himlarne, efter han lâter sin sol uppgå ôver onda och goda, och lảter regna öfver râttfärdiga och orăttfärdiga". (Matth. 5. 44 och 45. Thomanders öfversättning.) Och Pauli: "Om din ovăn hungrar sả gif honom mat, törstar han så gif honom dricka. När du det gör, så samlar du glödande kol på hans hufvud". (Romarebrefvet 12. 20.) Jesu hufvudlăra består i de enkla orden: "Om j icke omvander eder och varden som barn, skolen j icke komma i himmelriket". Ofver detta stalle har han visserligen icke lemnat någon forklaring, annat an sina liknelser (parabler). Men meningen af dessa enkla ord ar latt att finna, då man faster behőrigt afseende vid karleksbudet. Den kan icke vara någon annan ăn den, att likasom det spada barnet icke litar på sig sjelf och sin egen förmåga att skaffa sig hvad det behöfver, utan på de kära föraldrarne, och af dem isynnerhet modren, som baattre ản nảgon annan förstår dess ofullstanndiga bőn, hvilken bestảr blott i gråt och jemmer, samt afhjelper dess behof; sả bör ock menniskan, i hvad âlder och lefnadsfor rhållande hon ăn må vara, icke satta sig kött till arm, eller förtrōsta pả sig sjelf, sin makt och myndighet, sin förmåga att förvărfva 0. s. v., utan i allt forrlita sig blott pả Gud, den fader som har omsorg om henne, och utan hvars medverkan hon kan intet göra. Detta ăr Christi enkla men höga lära. Komma menniskorna att rătt förstả och ôfva den, samt ơfvergifva de krokiga vägarne; så uppkommer
det râtta barnaförhållandet mellan dem och Gud, hvilket kallas och ar religion eller andlig ödmjukhet, som icke tillåter dem hvarken att missleda eller skada hvarandra. Detta galler afven om sedlighetsförhållandena, som ovilkorligen måste blifva bättre dag for dag, sedan denna enfaldighet i Christo blifvit insedd och tillämpad pâ det allmänna lefvernet.

Hvad deremot religionen eller kyrkolaran, sâdan denär, betraffar, sâ ar alltid nâgot battre an intet. Och derfore har jag gjort mig till regel att anvanda erudite och allvarligt sinnade prester framfor frasmakare och granlảtspredikanter, emedan jag val vet att de forre utratta något till sedlighetens förbăttrande pá det stalle der de lefva och verka, dà de senare, som blott predika sig sjelfvom, utratta intet, eller sá godt som intet. Af detta förhállande anser jag mig berattigad att draga den slutsatsen, som jag icke formodar skall anses öfverdrifven eller oriktig, att sedligheten i någon ej sâ ringa mån forbattrats har i hufvudstaden under de senaste 25 ảren; ty de som hafva kommit, om ock pá orätt och nágot trasslig văg, till bekymmer om sin salighet, hafva alltid i dessa bekymmer haft ett hinder for att lefva efter köttet och medverka till okandet af osedligheten. Religionen har alltså varit en hafstång till att i nagon mản förminska det onda i det ifrâgavarande afseendet, och jag vill hoppas att den skall blifva mangfaldigt verksammare i samma mân som den fôrenklas, fôrstảs och inses af mangden, och icke langre blifver natgot makt- eller orakelsprảk, såsom den hittills varit, tjenande blott till presterligt forvarff
och utvidgande af maktbegaret. I detta hanseende har jag lofvat och skall arligt hâlla hvad jag lofvat, att i den mân, som mig aligger, verka till en tidsenlig förbättring, likval med starkt vidhâllande of Jesu egen sunda och for alla tider anvandbara och gallande lara.
d) Det andra icke ovigtiga botemedlet mot osedligheten utgöres af de gallande lagarne och deras handhafvande. I det forsta af dessa hanseenden hafva vi verkligen ingenting att beklaga oss öfver; emedan både de borgerliga och kyrkliga lagarne befinna sig i full ofverensstämmelse bảde med det gudomliga ordet och menniskoslagtets bestăndigt fortgående framåtskridande till ljus och fullkomlighet. Hvad deremot angair handhafvandet of dessa lagar, så har man val mycket haltat pâ båda sidor och ansett dem ibland si och ibland sả. Saken står numera på den punkt, att man nödgas öfvergifva detta haltande, och bestämma sig för antingen det ena eller det andra. Det ar likval icke rádligt att öfvergifva den skrifna lagen, och betrada godtyckets vag, hvarigenom samhället i stalllet för att varda friskt blir allt mer och mer sjukt. Äfven vảr nya strafflag har icke funnit nảgot skal att i frâga om sedlighet öfvergifva principerna i 1734 ârs faststallda och oförandrade bud och bestämmelser, och detta är ett godt tidens tecken, som man icke nog kan gladjas ofver. Osedligheten ar ett lika stort om icke större i samhallet ingripande brott, som något af alla de andra; emedan det mer ăn dessa grumlar dess hjerteblod; hvarom mera framdeles.
e) Det tredje och kanske verksammaste af botemedlen mot osedligheten ar allmanna opinionen. Äfven den ar betydligt vacklande, i ett afseende stark och i ett annat svag inom det kara faderneslandet. Den ar och har alltid varit stark i det hänseendet att man aldrig velat medgifva godtycket böra galla mer an lagen, utan den har alltid rangerat sig på lagens sida hvarenda gâng sãdana rattsfrâgor uppkommit. Deremot har opinionen oftast varit slapp och slö och undseende i fräga om osedligheten, dà den visat sig i allmanna lefvernet.

Den ohämmade kőnsdriften har fâtt gå och galla som en svaghetssynd, en naturdrift, som man ej kunnat eller bordt hejda. Man har ratt i det att naturdriften harvidlag ar detsamma som fortplantningsbegaret. Detta har menniskan gemensamt med de ofriga djuren. Men man glömmer att de ofriga djuren hafva sin instinkt, nedlagd hos dem af Skaparen frản deras första tillkomst. De kunna alltså icke skena utöfver sina bestamda rảmărken. Menniskan har deremot fâtt formảga att proffva hvad som ondt och godt ar, och undvika det onda samt behålla det goda. Elden ãr ocksã en Guds gảfva; men den gåfvan skall begagnas med urskillning, derest den icke skall astadkomma olyckor. Sâ ür ăfven förhăllandet med könsdriften hos menniskan. Den skall reglêras inom for samballets val bestamda granser, om den icke skall vålla obotlig skada och 'göra samhallet sjukt, d. v. s. framkalla en mảngd värnlösa varelser, som på samma gảng de blifvit brottslingar, afven blifva dess olycks-
barn och en frätande kräfta pả vălstảndet. Man är nogräknad med quinnan, dả hon gör sig skyldig till excesser, och förskjuter henne ur det sällskapliga lifvet. I detta har man till en viss grad ratt. Hon behandlas, sảsom fallen, med forrakt. Men ar val detta forrakt fullt befogadt? Hon fär bära hela bördan af sitt fel.- Men mannen gảr fri, bidrager i de aldraflesta fall intet till underhallet af den frukt, han framkallat, blir săllan brännmärkt af den allmänna opinionen för de utsvafningar han tillâter sig, om de icke drifvas till en alldeles ytterlig grad, sà att de kunna kallas ett öppet han emot sedligheten och samhällslagarne. Han vinner befordran och står i intet hănseende efter de dygdiga samhällsmedlemmarne. Men är val sådant rätt? Är det icke den osedlige mannen som i allmănhet lockar, tubbar och forrleder qvinnan till osedlighet? Ar han icke den, som lika mycket, om icke ännu mer, bidrager till att vanära och betunga samhället, som qvinnan? Och allt detta oaktadt gàr han fri. Bör icke han lika văl of opinionen brännmärkas som qvinnan? Sa ar atminstone forrhallandet i England, i Norge, i Schweiz, i Amerika, med ett ord i alla fria samhällen. Om det icke sà varit i vảrt samhalle hittills, så hoppas jag dock att opinionen hädanefter skall ändra sig, emedan det är rättfärdigt, och det som är rättfärdigt, äfven blir nödvảndigt.

Sedan jag i det forregaiende i korthet redogjort för osedligheten i hufvudstaden och de botemedel, som aro deremot att använda, sá tar jag mig friheten att offver saken, sådan den är, göra några allmänna reflexioner, i
hvilka jag isynnerhet vill fästa uppmărksamhet pã ett falskt botemedel, som dels blifvit användt af polismyndigheten, sảdan den var för 20 a 30 âr tillbaka, dels, fast $i$ mycket varsamma och forsigtiga ordalag, forreslagits af âtskilliga läkare, och dels af flera s. k. samhällsforbättrare, och ibland dem hr Unman, nemligen inrättandet af osedlighetsnästen eller asyler for liderligheten. Som allmänt kändt är uppstod denna luminösa idé, att nemligen inratta osedlighetsnăsten, för 30 à sedan i dávarande oofverstảthállarens hufvud; men han vàgade icke realisera denna sin ide utan att hafia förvissat sig om dåvarande ordförandens i Stockholms stads konsistorium medgifvande och bifall dertill. Han gjorde derfore ett personligt besök hos nämnde ordförande, som var en inflytelserik och af allmanna opinionen högt uppburen man. Det samtal, som dà egde rum dem emellan, var af ungefär foljande beskaffenhet: O. (Ordforanden): Hvad kan det vara forr en stor angelagenhet, som tillskyndar mig den oforrväntade aran af ett personligt besök frân min högaktade broders sida? - O. (ofverstathâllaren): Du är sannerligen en profet, ty det ar verkligen en stor angelagenhet, som forranlâtit mig gorra ett besők hos dig i dag. Det ăr i den lidande mensklighetens namn jag infunnit mig, och jag vet att du är en menniskovan, större ăn de flesta, ja, jag vảgar tillăgga, större än alla andra, och derföre vet jag att jag icke förgafves vadjar till ditt upplysta förstand och ditt varma memniskoalskande hjerta. Saken ar nemligen den, att den veneriska smittan fatt och far for hvar dag en alltmer fasa-
väckande utbredning. Hela Stockholms samhalle ăr i fara att forderfvas eller kanske ga under for densamma. Emot detta onda finnes blott ett botemedel, det att inrätta vissa hus, der konsdriften hos kreti och pleti kan fa tillfredsstallas, och det under ofverståthảllareembetets, första och andra stadslakarens kontroll och tillsyn, sâ att nedsmittningar antingen allsicke eller atminstone högst sallan mả ega rum. Detta är saken, som jag framstaller till ditt behjertande, ofvertygad, som jag är, att den ifian din sida icke mo̊ter nagot hinder eller motverkas. O.:. Deri har du sagt rätt: jag ür, en menniskovän, har alltid varit och tänker alltid blifva det; alltsả . . . O.: Jag tackar dig forbindligast. Jag visste pà förhand till hvem jag vande mig och glader mig uppriktigt ofver vâr samverkan. $O$. (hejdande sig): Samverkan kan här icke komma i fraga. Jag vet om ingenting. Sá lảngt, men icke langre kan jag gả. O.: Jag är i alla fall tillfreds med detta medgifvande. Hindren aro derigenom undanrödda.

Pa denna sammansvärjning emellan Surre och Fidele, och formodligen med högsta vederbörandes vilja och vetskap, byggdes de nya osedlighetsnästena, som fingo namn, heder och värdighet af välgörenhetsanstalter för den lidande menskligheten. Argumentationen ar sinnrik, emedan den inmehåller lika mảnga' sofismer som ord. Två sảdana etablissementer grundlades genast i staden inom broarne till foljd af detta nobla resonnement. Det ena fick till offversteprestinna en beryktad krögerska, Carlström, som utan något till-
ståndsbref funnit med sina fördelar forrenligt att praktisera i den riktningen under loppet af många föregảende år. Hon var öfvad och van och viste huru hon skulle bära sig àt för att icke văcka sådan skandal, som kunde, under för henne sả gynnsamma förhâllanden, åtalas. Man sökte med ljus och lykta, och det midt på dagen, efter en förestảndare för det andra, och hade andock myeket svårt att finna hvad man sökte. Till slut lyckades man att finna en sả forrtappad menniska i f. d. bagaren Arenander. Han gick igenom en förberedande kurs hos krögerskan, och derefter insattes han som ofversteprest i det andra osedlighetstemplet, som anlades vid Skeppsbron bredvid kallaren "Reisens", der, trots de goda lardomar han erhâllit, dagliga excesser egde rum, hvilka stegrade Stockholmsbefolkningens ovilja, och jemval presterskapets, till det allrayttersta. Skattmästaren i Stockholms prestsallskap, komministern E. i Maria församling, föranstaltade om en enskild sammankomst inom Stockholms prestsallskap, der denna afskyvardhet och sättet att tillintetgöra den debatterades med en varma och liflighet, som sakens vigt förtjenade. Slutet pà detta sammantrade blef, att en deputation utsågs, med komminister E. till ordförande, att afgâ till pastor primarius, for att utbedja sig hans kraftiga medverkan till stafjande af det himmelskriande oskicket. Personen träffades, men i fråga om saken var der ingen hemma, utan den giorda och val motiverade framstallningen möttes med ett kallt hản.

Pastor primarius: Huru vet ni allt detta? - Deputationens ordforande: Känd sak ar så god som vittnad, är en term i Sverges lag. Hela verlden känner och vet denna graslighet, och dâ borde ock pastor primarius veta den och jemlikt sin embetspligt medverka till dess utrotande. - Pastor primarius: Mina embetspligter vet jag, och emottager i det hanseendet inga tillrattavisningar af prestsallskapet, hvars ordförande jag ar. Jag skall göra allt hvad pả mig ankommer, så snart ni har fullstảndig bevisning att forebringa; men kom i hảg det en gảng for alla, att jag icke rattar mig efter käringsladder eller lost prat, utan varnar eder i min ordning for lăttrogenhet och att löpa i otid och vilja göra er vigtige i saker, som ni icke veten eller hafven reda pả.

Emot denna hảrda klippa strandade Stockholms prestsällskap, och styggelsen fick icke allenast vara i fred, utan utvecklade sig till en sådan grad af fräckhet, att husfolken och grannarne till den Arenanderska asylen funno sig föranlåtna att derom göra anmălan, för att fă hus- och nattfred. Polismyndigheten var nödsakad, helst angifvarne hade bevisning att âberopa, att göra hvad man kallar platsen ren. Detta ar likvăl icke sả att forstâ att anstalten försvann. Lảngt derifrản. Den blott flyttade till Klara forssamling och i Bryggaregränd, der den fick vara oanfaktad under ett par ârs tid, tills måttet af buller, ovasien och styggelse var affen der ofverfyldt och grannarne beklagade sig offver hảnet emot lagarne, fräckheten och rons störande både på ljusa dagen och om natten. Osedlighetsnästet kunde alltså icke lăngre fâ vara
der heller, hvadan det flyttades till egendomen n:o 29 Hollăndaregatan, som helt och hảllet förhyrdes och apterades med alla dess manga rum och lagenheter till ett i alla afseenden ändamảlsenligt osedlighetshem. Dâ allt detta icke kunde ske utan att det vackt ett visst uppseende, och man fick veta andamảlet med de storartade förberedelserna, sả begarde jag, à mitt embetes vägnar, och kyrkovarden hr C . Brandelius a församlingens, företrade hos davarande öfverstathallaren M., der vi protesterade mot en să beskaffad inflyttning. Hartill svarade M., att han icke latit anlagga nalstet for sin egen beqvamlighet, utan for allmanhetens, och att det val nagonstades skulle vara, och det kunde fördenskull lika gerna vara i Adolf Fredriks forsamling som annorstades i Stockholm. Dertill svarade jag, att han hade intet berattigande till att forlagga det hvarken i Adolf Fredriks eller nàgon amnan forsamling i riket, hvarföre jag ansåg mig böra forreslă, att, om det nödvändigt skulle finnas nágonstades, det förlades i helvete, dit det verkligen hörde, och till hvilket det, efter de mer och mindre sakrra beskrifningar man har om samma forvismingsort, vore ett passande sidostycke. Jag mảker, sade hr M., att sá val pastor som forramlingen aro allvarsamt stamda emot det, och dả tjenar det till intet att envisas, utan afstâr jag helt och hâllet ifrån dess forlagggande inom Adolf Fredriks församling, och till bevis pá uppriktigheten i detta afstàende beder jag herrarne genast begifra sig till polismăstare L., for att underratta honom om mitt beslut, samt saga honom att han genast
vidtager àtgärder for häfvandet af-inflyttmingen. Vi fullgjorde vart uppdrag; men polismästaren sade sig hafva bradtom och bad oss komma igen kl. 3 (besöket skedde kl. 9 pá en sonndagsmorgon) och halla till godo med en tarflig middag, dä vi fingo bättre tillfalle att spraka om denna stora angelagenhet. Vi togo emot bjudningen for sakens skull, och infunno oss kl. 3. Men dâ var der samladt ett sällskap utaf 30 à 40 personer. Middagen var öfverflödig och vinerna goda. Men nägot tillfălle gafs oss icke att sprảka med den nobla herm ett enda ord om saken i frâga. Han ansag sig utan tvifvel med mat och dryck hafva så grundligt täppt munnen pa oss, att vi aldrig mera skulle knysta. Att han deri misstog sig ăr ett faktum, som hela verlden känner. Förberedelserna fortgingo för inflyttningen. Men vi voro icke heller overksamma. Sockenstämma utlystes till den 15 Mars 1840, for att inhemta fórsamlingens tanka om detta ohyggliga arrangement. Vi refererade de âtgärder vi vidtagit, hvilka vunno församlingens fullkomliga gillande, hvarjemte forsamlingen fattade det beslut att nedlagga sin hela makt i pastors hand, for att forekomma och tillintetgöra denna riksskandal. Försedd med det justerade protokollet infann jag mig andra gàngen hos polismästare L., med anhallan att han màtte vidtaga allvarliga atgärder forr infriande af sin chefs gifna loften. Detta biföll han ocksà, samt kallade mig till följande dagen kl. 9 i poliskammaren, dit han ock till samma tid ville kalla husegaren, hr Folmer, och den skenbara hyresgästen, hr Arenander. Vi infunno oss vid den bestam-
da tiden alla tre. Polismăstaren frágade hvilka mina pảstảenden voro. Jag yttrade att de voro nogsamt kanda bảde utaf honom och hans höge forman, men jag ville derföre icke vägra att ånyo upprepa dem, att nemligen polismyndigheten mâtte vidtaga allvarsamma och tjenliga mâtt och steg till forrekommande af ett osedlighetsnästes anläggande inom den församling, hvars kyrkoherde jag var och of hvilken jag fâtt ett ampelt bemyndigande att talan fora. Med anledning af denna framstallning fràgade polismastaren hyresvarden och hyresgasten om de hade nàgot emot att hafva kontraktet? Dertill svarade de ja, emedan de ansâgo det vara for dem begge nyttigt och fördelaktigt. Deremot invande polismastaren, att det kunde for ingendera af dem blifva hvarken nyttigt eller fördelaktigt att fullfơlja nämnde kontrakt, dả de hade en sả deciderad motståndare att göra med, som den närvarande kyrkoherden i Adolf Fredriks församling, utan tillstyrkte pâ det högsta att samma kontrakt annullerades, och det genast. Harofver blef Arenander vred och hotade mig forst i fortăckta oeh sedan i klara och tydliga ord att skjuta ned mig som en hund. Detta hot begarde jag till protokollet, hvilket polismăstaren dock vagrade, anförande såsom skal hartill de orden ur Sverges lag: "Hostt ar med ingo bött". Jag bad dock de tillstădesvarande bevara hotet i ett godt minne, emedan sádant kunde inträffa tillfóljd deraf, som kunde blifva forremảl för domstols pröfning, och forklarade i min ordning att jag vore alls icke radd om lifhanken, och visste dess-
utom att en sảdan forrsupen usling som Arenander var fogga säker på handen och kom utan tvifvel att skjuta bom. Men sköte han bom en gâng, sà skulle jag sá grundligt krossa hans armar, att han derigenom sattes ur stând att năgonsin mera skjuta hvarken pá mig eller nảgon annan hederlig menniska, lemnande jag polismyndigheten fritt att taga dessa mina ord till protokollet. Men detta smakade henne icke heller. Emellertid hade de den goda verkan, att polismästaren befallde fram hyreskontrakterna, hvilka han i allas vâr närvaro sönderref i smả bitar och förklarade dem i să mảtto forrfallna och i allo ogiltiga, samt frảgade mig derefter om jag nu vore nöjd, hvilket jag forklarade mig vara. Detta var den andra stora gesten och försöket att "lura bönder"; ty folljande dagen upprättades nya kontrakter i fullkomlig likhet med de sönderrifna, och saken hade sin gilla gang, alldeles som ingenting hade passerat. Men jag visste ocksã hvad klockan var slagen och rättade mig derefter. Sã snart inflyttningen skett och de tjenande tärnorna kommit i full verksamhet, sa begärde jag fa se deras prestbetyg. Detta vägrades mig. Dà begärde jag i poliskammaren ett forrelaggande för hr Arenander, som i fulla 3 veckor hade undanhållit mig dessa dokumenter, att vid laga äfventyr förete desamma. Han bötfälldes dả till 1 rdr 32 sk. b:ko pr person for sin uraktlatenhet, och forelades att inom 8 dagar vid fordubbladt vite forrete alla sina hjons prestattester, behörigen utskrifna ifrản de andra församlingarne i hufvudstaden.

Detta forrelaggande hörsammades. Derefter vidtalade jag min adjunkt att dagligen forekalla de arma menniskorna, undervisa dem om betydelsen af det sjette budordet, och det intill dess de bättrade sitt skandalösa lefverne. Detta katekismiförhör gjorde åsyftad verkan, så att de, efter en och annan installelse, funno att de voro stadde pa oratt väg och flyttade samtligen ifràn osedlighetsnăstet. En ny uppsattning gjordes; men den gick bort samma vag. Dá vidtog Arenander, förmodligen i samrad med polismyndigheten, den atgärden att lega sina tjenande hjon för dagen hvar han kunde och lảta dem bo och vara skrifna hvar som helst, men icke hos honom, hvarigenom jag var satt ur tillfalle att lata forrekalla och varna dem. Nu mảste andra âtgarder vidtagas. De bestodo deri, att personer som gâtt upp pã liderlighetsnăstet, som kallades Stadt Hamburg, for att dricka en toddy eller intaga någon amnan förfriskning, och som bevittnat de skedda aftalen och betalningarnes erlăggande, med mera, som försiggick emellan Arenander och hans kunder, sedan lemnade mig del af hvad som sàlunda passerat, och forklarade att de med liftig ed, om sâ pafordrades, kunde och ville fasta sina uppgifter infor domstol. Dà jag sâlunda erhâllit vittnen, instämde jag genom ombud Arenander, sâsom den der hôll liderligt hus, att stânda ansvar efter M. B. 57, 1, for detta brott, till Stockholms stads kämnersrätt, der det lottades och kom pã forsta afdelningen. En gruadlig ransakning egde rum under loppet af 3 is 4 manader. Mot slutet af denna ransakning lăt răttens ordfóran-
de, lagman L., mig forstå; "att jag till en förvànande grad âstadkommit bevisning, men att, dà intet af vittnena sett den brottsliga gerningen, sả kunde rätten icke dömma i vidsträcktare mảtto ăn att, ehuru genom de skedda aftalen, de erlagda penningebeloppen (som hvardera utgjorde 2 rdr bko) văl liknelser och bindande anledningar voro for handen, sâ att jag icke kunde dommas till ansvar for obefogad rảttegảng; men rätten komme sannolikt att stalla denna morrka sak, under framtiden, dà den kunde ytterligare uppenbar varda." Jag tackade honom for hvad han yttrat och forklarade att jag på bästa sätt skulle forra mig det till nytta. Samma dag sammanträffade jag händelsevis med öfverstâthållaren M., som forklarade att han alltid for mig hyst vänskap och valvilja och att dessa kănslor ännu icke voro hos honom utdöda, hvarföre han nu varnade mig, sedan jag, förunderligt nog, lyckats att åstadkomma en sảdan bevisning, att jag icke kunde dömmas i rekonventionsväg; jag skulle upphöra med forföljelserna mot den stackars Arenander, emedan jag dermed icke uträttade nảgot annat än det, att förderfva mig sjelf och min egen framtid. "Bordellet skall ta mig tusan d:r ligga der det nu ligger sả lảnge jag lefver och är öfverståthảllare. Kom ihăg det.n Härtill svarade jag, att det förekom mig högst forvảnande att en man, sådan som han, och som var son af en mycket allvarlig prest och hade i sitt föräldrahem njutit en vårdad uppfostran, kunde tănka, tala och handla så vârdslöst, för att icke sảga något ännu värre. Jag påminner mig ocksả det fordna
goda förhållandet, som egt rum oss emellan. Men det bör icke urarta till nảgot, som kan fả farg af konsiderationer. Ingen är den andres vän i hafvet, och derfore måste striden fortgà tills det onda tagit den vảg det skall. Hör derföre, hr öfverståthållare, afven mitt löfte, som det icke anstår mig att fästa med några kötteder. Jag lofvar pâ mitt presterliga hedersord, natt bordellet 6 veckor harefter hvarken skall finnas der det nu ar eller nàgon annorstades inom min forsamling, och råder derföre Tit. att, ifall vår Herre icke behagar kalla Tit. till rakenskap för sina tillgöranden, inom den tiden snart göra sin afskedsansơkan $i$ ordning.n Dertill svarade han: ${ }^{n}$ Narraktigheter! barnsligheter! Tit. är en hederlig och bra karl, men alltför ung och oerfaren att begripa hvad ula force du chosen betyder". - „Det är sannt, jag är icke utstyrd i hvitnade lockar som Tit., men hvad verldserfarenhet och annat dylikt beträffar, sá tror jag mig kunna mäta mig med Tit., och finner derföre icke nágot skăl att träda tillbaka." - Samma dag träffade jag mitt rattegångsombud och gaf det nya foreskrifter med afseende pà de $\sharp n n u$ fortgảende vittnesförhören. I enlighet med dem inkallades nu stallets lăkare, hr Ellmin, som infann sig och besigtigade hjonen 2 gânger i veckan, och stallets ständiga kunder, för att upplysa hvad de om saken visste. Lakaren infann sig, men kunderna uteblefvo. De kallades ytterligare 2:dra och 3:dje gången vid alltjemnt for rdubblade viten. De betalte böterna, men uteblefyo ifrản dombordet. Men det som băttre var, de uteblefvo ocksả ifrản osedlighetsnä-
stet, och sâ gjorde ock alla andra, som annars möjligen kunde hafva ämnat sig dit. På denna vittnesmekanik foll inrättningen inom en mảnad efter det jag utfăst mig att rubba den; ty alla saker som Arenander der hade, voro under tiden tagna i mät och bortforda. Kort derefter träffade jag hr M. och fragade honom om han ansåg mig hafva hållit mitt hedersord, dà icke allenast Arenander, utan hela hans folje var afhyst, och det till och med var rengjordt och rőkadt efter dem. "Jo, Tit. har hăllit, det pả ett d-a vis. Herrn är ibland de menniskor, som hafva en vaplycka i allt hvad de företaga sig." - nSäg icke det. Hvad som skett är just rätta uttydningen pâ nla force du chosen. Gud axr rättfardig och gifver framgang at det som är rätt. Det är honom och ingen jordisk konungamakt, som jag haft att stödja mig pả, och derföre har jag gatt segrande ur striden.n - Detta föreföll mot slutet af âret 1840, och framemot váren 1841 entledigades hr M. ifrân sin öfverståthâllarebefattning, emedan han var inhabil att afkunna dom ofver ett uppträde, som egt rum i metodistkapellet.

Oanmaldt vill jag icke heller lemna, att många andra försők under sommaren 1840 gjordes for att fă mig medgörlig. Arenander besökte och träffade mig ute pả mitt plantage och begärde ett enskildt samtal med mig. Jag förklarade att jag enskildt icke hade nâgot otaldt med honom, utan hvad han hade att säga mig, måste sägas i mina arbetares närvaro. Han beqvämade sig dã, fast ogerna, att göra en framstalllning om att vi måtte blifva vänner. Dertill svarade jag, natt
jag hade ingen benägenhet att blifva vän hvarken med satan eller hans uthalare, utan skulle af alla krafter bjuda till att bekämpa dem.n - nJa men," invände han, njag erbjuder en skalig delning af mina behallna inkomster på etablissementet." - "Drag dit pepparn vaxer! Jag delar hvarken edra blodspenningar eller blodsskulder. Folk! för bort uslingen!n Dagen derefter infann sig en viss expeditionssekreterare L. och helsade ifrân höga vederbörande, och sade att han hade i uppdrag att erbjuda mig samma vilkor, som Arenander dagen for erut erbjudit mig, pà det att stallet mâtte fá vara i fred för mig.n - „Det vacker min forundran att tit., som är en konungens troman, vill befatta sig med ett sâ smutsigt ärenden - Hartill svarade han: "att han var en fattig man och behöfde förtjena pâ hvad sätt som helst, och att han hade fätt val betaldt for sin beskickning." Jag trodde att man kunde vara fattig och ăndá ärlig; men dả jag såg att han icke sà var, sâ anmodade jag honom att jemval gá mitt arende, som vore nágot renare och adlare, sả att han icke behofde att rodna eller blygas for det, och det jemval emot skälig betalning, som genast erlades, samt säga dem, att jag fill en början skulle begagna de medel, som stode mig till buds i den gallande kyrkolagen, att varna både Arenander och hans anhang for utsväfvande och liderlig lefnad och, om detta icke hjelpte, vidtaga den ena atgarden efter den andra, som ledde till bannlysning och dermed i sammanhang stående landsforvisning. Derefter fick jag vara i fred fơr efterhängsna mellanlöpare, ănda tills pâ
hösten, dả den förut omnämnda răttegảngen pågick och var nära sitt slut. Jag inhändigade dả ett bref ifrản en nära anförvandt, som underrattade mig derom: "att ofverstàthallaren var högst ond pả mig för det jag stämt honom till kämnersrătten (hvilket likval icke var for $\begin{gathered}\text { itlllandet) och i min stämning }\end{gathered}$ inblandat förebraelser emot honom, hvilket han menade vara högst oskickligt gjordt, enär M. alltid visat sig vara min vän o. s. v. *)
*) Det som är uteslutet af brefvet och antydt med o. s. v., innehöll en förebrảelse mot mig såsom otacksam, enär M. lagt sig ut för mig hos Konungen $i$ en penningefråga. Dermed förhöll det sig sâ, att Konungen öfvertalat mig att teckna mitt namn sâsom lântagare och derefter anskaffa tvenne borgesmản för en lânesumma, stor 3,500 r:dr b:ko i Krigs-kollegii gamla mötespassevolanskassa. Med dessa penningar skulle promier-lojitnanten von Schantz', som kommit i delo med 11 af sina kamrater i samma tjenstegrad, dâliga affärer rangeras, så att han, som var en duglig sjöofficer, den der hade en framtid för sig, icke mâtte tvingas att först göra cession och sedan taga afsked. Detta lản skulle af Konungens handkassa amorteras med $500 \mathrm{r}: \mathrm{dr}$ biko om âret, under loppet af sju år, hvarom gafs en särskild not till Kongl. Krigs-kollegium, undertecknad: Carl Johan. Af denna not tog jag en afskrift mig och borgesmânnen till säkerhet. Amorteringen hade fortgatt ordentligt under 4 à 5 års tid. Men dà jag genom rättegảngen mot skötebarnet Arenander hade blifvit missbaglig, så räknade man icke för rof, att tukta mig genom att försumma den insättning, som skulle verkställas för Krigskollegii räkning. Jag blef lagsökt för âterstoden jemte upplupen rảnta i Öfverstảthållare-embetets kansli. Tidigt pà morgonen sjelfva inställelsedagen gick jag upp till herr M., som var chef bảde för Krigs-kollegium och Kanslit och frågade honom hvad som var meningen med agsökningen, dả han väl visste att jag var Krigg-kollegium ingenting skyldig? - "Det ger jag d—n. Kollegium har Tit. revers och pâ den är Tit, stämd och blir dömd

Jag hade bort göra ingenting annat ăn vända mig till konsistorium och erkebiskopen, som fâtt agera i mitt stalle, och att jag bordt sätta mig i lugnet och lâta allt gả som det kunde, sedan stadens högsta styresman indirekt tillstadt huset. Wallin (erkebiskopen) blundade for ett dylikt - och var dock en nitisk lärare. "Det är illa att sådana hus finnas, men tyvarr finnas de i alla stora stader, sásom mmala necessarian (ett nödvandigt ondt) för att ej störa familjers lugn. Arenander ar en quick och illistig man: han har ingenting att forlora, men han ofversolar bror med smuts
skyldig att betala." - "Nej, herr General! på den blir jag icke dömd skyldig att betala; ty jag har här pá fickan en bestyrkt afskrift af Konungens not, i hvilken han iklidt sig betalningsskyldigheten. Med denna not gör jag saken tvistig och fảr den förvisad till domstol, som icke lärer kunna underlâta att förklara mig fri frản krafvet." - "Är herrn galen?" - "Nej gudskelof, jag är det icke; men kunde väl bli' det, om sâ nedriga anlaggningar emot mig, som den nu varande, skulle hafva framgàng." - "Besinna hvad ni gör! Ni blottställer Konungen och sviker i sầ mâtto er undersåtliga pligt!" - "Jag har icke börjat den här leken. Det är icke han utan hans dâliga ràdgifvare, som äro upphofvet till den. Jag blott försvarar mig, hvilket är bãde min rätt och min skyldighet. Det är icke blott medborgaren, som svarit Konungen trohetsed, utan det är afven Konungen, som svurit sina undersater trohet, dă han aflaggt en högtidlig ed, att osvikligt halla Rikets Grundlagar, der det tydligt stâr i 16 § R. F. att Konungen ingen skall förderfva eller forderfva láta." - "F-n regera detta. Det blir allvarsammarè än hvad jag trodde Kunna vi inte komma öfverens att herrn lảter bli gå upp i Kanslit, utan lảter döma sig contumaciter. I detta fall lofvar jag pà min ära och hedersord, att rangera sá att vagnen skall komma i sina gamla hjulspås," "Jag anser herr generalens ära och hedersord lika litet vârda i denna sak som i den Arenan-
och ovett och forrderfvar i sả matto brors framtid o. s. v.n Brefvet var af den 19 Oktober 1840. Dagen derpá yttrade jag följande: "Till svar à gardagens bref, far jag anföra: Hvad betraffar ofverståthállaren, så har jag hvarken stämt honom eller pả annat sätt bemött honom inhumant. Huru han deremot behandlat mig och Adolf Frediks forrsamling, som han vagrat sanction pà ett i laglig väg tillkommet och pâ gảllande lag grundadt socknestämmobeslut, är något som icke faller mig utan honom till last. Socknestămman och kyrkoradet anlitades dess-
derska, med hvilken den stấr i ett oskiljaktigt sammanhang, och lâter icke bedảra mig af sådant tomt prat." "Huru skola vi dă göra för att rangera denna ömtâliga sak." - "Jo, herr generalen kan uppkalla verkets ombudsman, Nicolas Lindberg, som utverkat sig stämning på mig och befalla honom gầ upp i kanslit och âterkalla stämningen samt sörja derför att saken blir rangerad i enlighet med den kungliga noten. Fast denne man är fattig likasom jag, sâ är han en hederlig man, pả hvars ord jag vảgar lita. " Saken uppgjordes och jag hade icke vidare någon olägenhet för densamma från Krigs-kollegii sida. Men man handlade svekfullt emot mig i de affarer, som jag i offrigt hade med herr von Schantz, să att jag allt till denna stund kānner olägenheten af de löften som gåfvos mig och som icke voro skriftliga. Hade icke Gud och godt folk bistâtt och hjelpt mig, sâ hade jag ovilkorligen varit medborgerligt förlorad pả dessa svikna löften. Det framlyser häraf, att man icke var noga om medlen fôr att framfâ en smutsig och dâlig sak. Emedlertid var detta den tjenst, hvaraf M. hade berömt sig för den nära anförvandten, som till mig aflät det anförda bannebrefvet. Hvilken af oss det var som gjorde den andre en tjenst, lemnar jag till läsarens eget ombepröfvande. Tjensten var âtminstone icke nảgot att skryta med eller berömma sig af, dã han dertill var trungen och nödd.
utom icke i otid, enăr bade jag och de mest aktade af mina forsamlingsboar gjorde förut minst 10 gảnger förestallningar om vàdan af den Arenanderska inflyttningen, visande att den fattiga församlingens fattigvard ej talde en sadan tillökning af uslingar, som, ehuru blott 20-äriga, inom 2 à 3 àr skulle vara sã förstörda att de hvarken pa ärligt eller oärligt satt kunde föda sig. Att vanăran af denna styggelse drabbar öfverstâthâllaren är tydligt, men felet ar dock icke mitt utan hans, som hyarken velat lyssna till vänskapliga forestallningar, billiga fordringar fran forsamlingens sida, eller gallande lagars kraf. Min presterliga öfvertygelse hänger ej sà lös, att den fladdrar for nagra vindflaktar hvarken frân höjderna eller dalarne. Jag gör min pligt, obekymrad om foljderna, och bryr mig icke det minsta om huru W. uppfattat sin. I sin tidigare alder tâlde icke han heller en sâdan styggelse. Har han uppsátligen blundat, sả far han derföre svara sjelf. Gud känner och dömmer oss alla. Det fordras frản hans sida intet annat af skaffarena an att de aro trogna. Jag rattar mig efter Guds ord, afven der det for den menskliga berakningen synes som en galenskap, ty jag vet att Guds galenskap ar visare an menniskors klokskap. Gör jag sa, da vet jag att, ehvad jag lefver eller dör, hör jag Herranom till, och dà mâ verlden smada bast den vill och behagar. Herkules rensade Augias stall och blef ej derigenom nedsatt. Jag leder lagens och samhallsordningens klara flod in i styggelsens hem fôr att rensa det. Det är allitid mera beromvärdt att rensa ut smutsen, an att for-
gas $i$ den. Det ar allt hvad jag har att anforra till mitt forssvar."

Sasom man kunde vanta sig föll domen i Stockholms stads kämnersuatts första afdelning i fullkomlig of ferensstämmelse med hvad hr lagman L. forrutspatt. Ordföranden och primariekämnären $O$. voro fullkomligt ense om att stălla denna s. k. mörka sak under framtiden, da den kunde yttermera uppenbar varda, hvilket förekommer mig icke allenast sāsom ett uppenbart hàn emot den dâ gallande lagen, utan tillika som ett ampelt tillstandsbref för A. att fortsătta den väg han beträdt. Det var blott skada att deras tjenstaktighet och benägenhet att gâ vederbörande tillhanda tjenade till ingenting, emedan osedlighetsnästet, pả sätt redan upplyst blifvit, var totalt upplöst och tillintetgjordt. Den yngsta ledamoten, hr M., var dock af skiljaktig mening och ansag full bevisning emot A . vara astadkommen; hvarföre han dömde honom efter lagens hela stränghet att för sitt brott straffas med kakstrykning och hallas till (3 ars) tukthus. Ofver det slut, hvartill rattens pluralitet kommit, anförde jag besvăr i K. M:ts Svea hofrätt och yrkade ändring i enlighet med yngsta ledamotens votum. Svea hofrătt faststallde pluralitetens utslag, men detta hindrade mig icke att besvära mig i högsta domstolen. Da dessa besvăr dit inkommit, hade vederbörande, som utan tvifvel icke väntade sig nagot annat, än att yngsta ledamotens i Radhus-rätten votum skulle blifva faststäldt och tjena till efterrättelse, mycket bradtom att förse A. med respenningar, hvilka sades vara gifna i utbyte mot det skriftliga privi-
legium, han hade att hålla liderligt hus, hvilket privilegium han hotat att anföra till sitt forrsvar infor högsta domstolen. Med detta nobla understöd begaf han sig till Finland, der det sades att han ett och annat år fortsatte den rörelse, han här hade begynt. Der dog han till folje af fylleri och andra utsvafningar. Sedan det blifvit bekant att han aflidit, blef jag uppkallad i nedre revisionen, och tillfragad om jag yrkade mảlets fortgång, sedan min vederpart dels expatrierat sig sjelf genom att rymma till ett främmande land och dels i detta land med döden afgátt. Härtill svarade, jag, att sedan jag vunnit hvad jag äsyftat, skandalens tillintetgörelse, sả̉ ansåg jag det onyttigt att fullfólja mảlet lăngre, helst jag hade mig nogsamt bekant, att högsta domstolens praxis vore den, att, när part dött under rättegangen, målet alltid afskrefves.

Min ihardighet hade jemval den goda påfoljden, att det andra osedlighetsnăstet upphörde samtidigt med Arenanders; ty Carlströmskan gick upp i poliskammaren och ofverlemnade sitt privilegium till hr L., som fragade henne hvarföre hon tillbakalemnade detta dokument, hvilket tillskyndat henne rătt vackra inkomster, utan att hon haft den minsta olagenhet? Dertill svarade hon: "Den intolerante prest-d-n har nu bragt det derhann att den hederlige Arenander varit nödsakad rymma ofver till Finland, och jag har ingen lust att fortsătta en sâdan rörelse längre, sedan det visat sig att polisen ăr för vanmaktig till att skydda godt folk, som uträttar dess arenden. Jag har medel nog till att försörja mig till döddagar och ämnar icke låta

## $=$ <br> $\qquad$

Pris: 35 öre.


[^0]:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

