$$
02057
$$

Del cmaderma "a/etrunkeruel

H (Ret., snitiges) ExA Waibeug Call $\overline{B 1257} / 44$

## Det

## moderna Agtenskapet,

## eller:

Ordsaken till de dyra Hus-Hyrorna bir i Staden. En nuvell ur dagliga drfarenheten,


## STOCKHOLM。

Tryekt hor Carl Nybera, 7816 .


## Tillmina Ldsare:

efter jag dudà tanker fà naggra sådana.

$\mathrm{H}_{\mathrm{v}}$vilken befângd idé, hör jag ropas från alla hâll, att skrifva en roman om hushyrorna! Har dâ den fórfattaren inga högre isigrer af lifvet, inga âdlare kånslor, inte en gảng nảgra sállsamma anecdoter att berifta oss? Hvad kan det vall bli for plan for sammanhang, for enhet med titteln i hans skrift!

Ja, mina herrar, jag tillstâr att infallet ăr curióst, och, jag skulle härvid vårkeligen räka i förl sgenhet, om eljest någonting kunde gorra en ráttskaffens forfatrare förlágen, Fira frảgor åro dessutom, lindrigast sagt, obehóriga, och utvisa en intolerance, som jag nu för tiden ej skulle ha förmodat, Men i fall Ni nu, hvilket lik.
vil icke alltid ăt faller, vätkeligen skulle vilja ha svar på era frâgor, så ser jag mig vàl ivarigen till en slags redogúrelse, som jag skall aflágga sà godit jog kan.

Gripen af ett oemostådeligt begär att skrifva, ett begår, hos vissa författare lika stort som dagsuerkarens lust att arbeta, som sockenadjunctens att prectika hvarje sôndag, som den magnetiserades att insomna, o. s. v. fattade jag pennan och skref tilteln: Dit medirna Aigtensiapel. Man skulle val kunna tyeka, att jaz no hade det $y$ fista undangiordt, men man bedrar sig. Titteln Ar, val en hufyudsak, men man bor likval vara billig och komma ihog att en mânģd sidor sedan ilterstâ att fylla, och ate sådsnt cj eller afr nîgon bagatell. Ett haf af ideer genomkorssade dà mitt arma hufvud. Jağ tankte vid mig sjelf: háraf âr nâgorting att góra; man skulle öfver deta ámne kunna sammaniatta en forfärznde och osammanhängande Rơfvar-roman; men som dessa nu för tiden ej áro i modet, sikulle den kanske sakna afsaterning, och detta afr också ett litet lappri, hvarpå en rättskaffens auctor far lof att gora nảgot afseende. Jag skulle afven kunna h $\delta$ ja mig upp i den hógre känslans ather-regioner, ja! om jag ville taga Gorbes Wahlverwandschaften till mo̊nster, s\& hógt att ingen skulle begripa mig; skrifya en rjock volum om en bvar.
dagshåndelse, framställa ni̊gra sfilsamma caracterer, af en flicka som först preseq̌esar sig som en gis, men icke desto mindre upphठjes till bokens hjeltinna, dock med bibebållande af samma caracter; 'af en, några och trettio ârig agta man, som fattar en sann romankstlek till denna flicka och finner $\sin$ bSjelse besvarad; af hans lika gamlı Fru, som förfliskar sig i en person, soin hvarken talar eller handlar; af tva gifta personer, som under en digtenskaplig omfamning, drómma sig i armarna pả écispén och alskariman, oct hvilkas son sedan forenar i sitt ansigte dragen af de bada fan-tasie-hilderna; om jag dírtill hoplolistrade en liten catástrof af hjeltemodiga bes'ut hvilkas bevekelsegrunder ingen förstof, af en tragisk upplösning utan andamal, och af underbara bändelser utan ordsals eller värkas, så skulle min raman karhindh bli ansedd fôr en classisk bok, och af nifn ófversaltare eller commentator rekommenderas sảsom en nödvandig ingrediens till en sann och agfa quinnobildning. Men aflandet af ett dulike foster har noks? silia svârigheter; dartrill fordras en fantasie, sà ren och ouppblandad, att dess drómmar aldrig afbrytas af ett ógonblicks förnuft eller eftertanka; af en extravagance, som blott fillit pì nâgra fâ, lyckligt organiserade Svenskars tott; af en tysk inbillskhet, som forblandar begreppen om egoa producter och obestridliga
måsterverk, och af trogna lérjungar, som flitigt utbasuna alla fortrifffigherer, som ingen mer án de sjelfva ens kunnat ana.

Men áfven om jag skulle vilja si̊nka mig ner till hvardagslifvet, har jag där stosa oct lysande fóregångare. Huru, tánkte jag, om lag skullé ¢öra en Norrsk eller Finsk Piástdotier till hjettinna i rominen, låta henne rymma frân sina förâldrar, Gud vet hearfóre, o-h lâta dessa sedan till eit b vis pà min musikaliska kånnedom, upphing hennes harpa i wídens grenar f री att daggdropparna glánste om henne; urgiura mig i lảnga declamationer och sma-fornuftiga resonnementer utan att ss̊ga något, samt G uta min bok med ett måttligt sjelfberóm och ett froracktligt nedblićkande på andra mina skrifvande medbr $\delta$ der? Men om jag skulle gả ândả língre ned och for att bespara mig all möda, endast hopsamla de anecdotes scandaleuces eller afskrifua den conversation jag sjelf varit vittne till pa stadens killare, vårdshus och andra hus? - Men nej, denna bana âr redan sâ ofta och sả mycket trampad, att den saknar sin stórsta och enda \{orrjenst - nybeten. Jag vill da något afvika frân den vanliga stråten och fórsocka att vandra min egen; jag vill fôrsóka art skildra en scen ur hvardagslifvet utan att såra anständigheten och uran att inflicka några lån ur Iysklands riddareromao
ner, passande till min, lika mycket som de fordna riddarenas drágt ât vâra moderna eleganter.

Dỉ vi, som en viss auctor försåkrar, nu lefva i billighetens tikehvarf, vill jag hoppas att ingen af minia v3̂rda låsare eller lásarinnor fòrnekar vis à vis min skrift den caracter of ölverseende och rolerance, som allrid utmárkt mina kăra landsmîn $i$ afseende på Itreraira producter. En lăng vana lârer ânnu mer ha skárpt deras tâlamod och nedståmt deras pretentioner, och jag skolle vil, fơr att góra min bok ânnu mera tacknämlig, ha kunnat kalla den en gàfva till vära ålskvärda hustrur, de som ha varit eller ârna blidet, o. s, v. Men som jigh hifrigenom hade sto̊tt forr hufvader atskilliga agra mîn, som fiven vilja vara álskvirda, men allffor litet bekymra-sig om deras Iruar áro det eller ej, sà liar jag ansert rảdligast att hâlla mig vid den gamla titteln, nch lamnar at vära jgta maker att sjelfva tillampa dedicationen.

## 

M
en hvar skall Ni dà bo, min Herr Mig?" sade hennes Nảd Fru Commerce-Ràdinnan Gripiug tull sin svárson, Barod Wingenhijicm.

Det âr änna inte decideradt, svarade denne; jag bor vil om somratne ute p3 Marielund, men vintern kan man inte till-. bringa pà lander, och just därfôre har jag árnat höra mig om efter rum hâr i Stockbolm ; men jag har ännu icke funnit năgon vâning som convenerar mig. På Drottninggatan skall jag i alla fall bo, det ár mitt beslut.
"Him, hm! på Drottninggatan, brummade Commerce-Rảdinian och runkade pả hufvudet; rummen måtto dar vaxa enorms dyra?"

## 2

Àh lappri, - tusen, hoogst femtonhundrade Rilssdaler Banko, ḑffóre har jag en superb vâning och bor i cirkeln af le beau monde.

DFemtonhundra Riksdaler Banko, jumrade Commetce-Râdinnan; det ár ju fasligt mycket penningar, besinna det, min Mâg! !

Bagatell, àtertog Baronen, vill Ni dâ att jag skall vara logerad som en tiggare, eller kanhánda bo inhyses i sll miu tid?
'Inhyses, livem har dả sagt det? Jag tycker, att de rum Ni jemre Brite Marie bebor hos mig áro erât hyggliga; de ha passat for Er nu i fem fir och kunde saledes duga ânnu en tid och dà kunde Ni spara era penningar, som sì vảl behôfvas i dessa svara tider."

Ódmjuka tienare, min nådiga svårmor, hógst fôrbunden för anbudet, svatade $\mathrm{Ba}-$ ronen med en malitiös bugning; men jag år nu Gudskelof en cas att sjelf hyra mig rum. Spara? for hvem skulle jag spará dả! Den summan âr ju knapt en fjerde., aller. sjettedel af mina inkomster, och núr suáto mor en gång dór = . .
"Nir jag dór, upprepade gumman och steg upp halft fôrbittrad, hvem har dâ just sagt att jug skulle dö så snart? Lita inte pâ det, min Mag; Er till fórargelse skulle det alle kunna falla mig in, att lefva in en tid, och kanhånda tifl och med att gifta mig anyo."

Gratulerar, svarade Baronen smädande; i sy nnerhet, den Jycklige dódlige som ådragit sig svármors blickar.
-Hyad? ftågade den unga Baronessan, som forrut setat en tyst åhơrare af derta samtal, hvad? manma gifta sig vid sina sextio år? Det skulle jag vall aldrig kunnat formoda.
"Nà ån sen dả, ropade Commerce-Rá. dinnan, huad menar bon med det min Fru? jag trodde aldrig att Brite Marie skulle vilja taga parti mint sin egen mor; men sả sksll jag säga Er bàda att jag år min egen herre, och giör som jag behagar. Flytra min $\mathrm{Ba}-$ ron, fly tra allifór gârna; ruinera Er snart, jag vet att Ni kan deo konsten, men vân. ta bara infe sedan nagon hjelp af mig."

Commerce-Radinnan geck ut, helt och hallet i vredesmode och smallde igen dórren
efter sig. Baronen-skratrade forst en stund, talade om egensinniga suårmödrar och giftsjuka káringar nog hógt atr höras in i andra rummet, och tog sedan sin hatt, for fitt gả ut àt staden och hơra sig om efter en annan boning.

Under det han promenerar omkring staden, torde läsaren jcke illa uppraga om jag for honom nagra steg tillbaka $i$ historien och formerar hans bekantsisap med de handlande personerna.

Baton Fredrik Wingenbjelm var enda sonen till en som rik ansedd Far. Dess mor dog dà han annu var helt ung och vair hjelte ăr áznu vid ni̊gra och trettio ant icke ense med sig sjelf om detta var till hans lycka eller olycka. Den nảdiga mamma, som i sina unga dagar varit Stats-Fru, hade i hofvet tidigt inhamtat ett adelt blods bảde polititka och fysiska fóretráden, och då nu dess stam inympades pá den ädla Wingenhjelmska, måste naturligıvis den telning som blef frugten of denna fórening, i hen. nes Sgon vara ett sammandrag af allt det stora, dyrbara ech agtningsvårda hon kånde. Då nu denna áfven hade den fórijen. sten att vara henties son, fana hon sig i dubbelt hânseende fórbunden att âlska ock

## 12

vårda honom. I sanning, den som hade tillfallie att på nåra wâll betrackta denna ömma moders fôrhallande till sitt barn, hennus omsofg att bevara honom, for den skadliga friska faitens waverikan; hennes sorgfaillighet for thans hallsa genom anskaffandet af alle det namnam han ónskade och kunde fortára; henmes vàrd om bans moraliska forkefran genom ett flivige befrámiande af hans vilia och undanrodjandet of hvarie moistand dertore - denne skulle salkers $k$ inha sig inspirerad af en poetist förtjusning och i' utbroust diraf besjung: den heJiga, himmelska moderskirleken - om den ej förut, vore sà ofta besjunger. Mantorde kanslice fobvainas därofuer, alt Fra Batonessin feck tid ati si wiesturande uppoffra sig It sinateyra pligier; men jag bör, fill undant $\delta$ jande at alla tvifuelsmat om min travärdighet i denna punkt, omnfinna, att hon redan sett sinà fyra och trettio samrar, dâ hon träddg i brudstol, och, att herrskaper sedan altilamt bodde pá lander, omgifna of ganska fa eller nístan inga grannar, passande fôr honnes Nåds societet.

Mâtte ingen smádape angripa denca himlaburna moderskånsla; måtte han ej kalla den en vanlig naturinstinct, gemenSam fifr alla djur, men som hos mánhiskan,

## 13

hvilken i sà många andra fall vikit frản haturers föreskrifter, oftast urattar till enskadlig klemighet och en offrnufitig flathet; at denna kânsla dà blir ingenting miodre in prisydrd, hvarken till sina ordsaker eller värkningar, emedan den ej síllan förstớ alla frơn rill godí egenskisper i barnets själ och utvecklar de onda sidorna af caracteren, under det den hindrar och fórsvagar uivecklingen af dess fysiska formögenheter; 2st den, långt ifrân att grunda sig pà sarin dinhet och klok olverlaggning, alstras af en dàragtig våpighet och en skamlig egoism, emedon man. Ser de samma módrar, som ej utan medlidande kunna uppticka en tår t sitt eget barns סga eller utan forskråckelse se sin åiskling ga öfver golfvet, ej sallan bli de hârdaste och orättvisaste styfmódrar och hushållerskor - med hyad mera den natsvise belackaren altt kunde ha att säga! Jag fillstàr atr jag skulle bli pà det hơgsta brydd af dessa eller dylika obehöriga an markningar, bålst de rörde ett koin, hvare heder jag forr allt $i$ verlden ej ville se anrastad och hvars ynnest jag sả garna ville £orvảrfva, Men jag skulle bli det ânnu mer, om denna satiricus bód mig betrackta det oppväxande slâgtet sâsom ett hevis for sanningen af hàns pâstảende, i fall jag ej kunde râdda mig med det argumearet,
att om de barn, som nu for riden fodas och upjfosiras, hvarken visa några sirdeles kroppskrafter, nảgon skōn bildoing, någon liflig hy eller rója spấr till ett blifuande gente och ett skarpsinnigt omdôme, så âterstår oss likvâl den rrósten, att de i allmân. het icke vanslágtas frân kraftfulla och forståndiga föralldrar.

Dả Baron Fredrik var på sitt nionde ar insjuknade han, och mamma uppráckte med fasa, att han hade kopporna. Ofra fórut, dà hon beferade att hennes son Afven en dag skulle hemsökas of derta oundvikliga inensklighetens plăgoris, hade både hennes man och husets lakare râdt henne att làta ympa honom; men detta skulle ha affordrat én, visst icke farlig men ändà nå. got smărtsam operation, och huru skulle vàl hon forrmà sig att frivilligt tillfoga sin salskling någon slags plåga? Nu dả hon fann olyckan redan vara inträffad, blef hon alldeles tróstlos, och oakradt lákarens for rsảkringar, att smittan alldeles icke var farlig, och snart skulle gå ófver, fórfoll hon i en sjukdom, som horade att bli lảngt âfvenzyrligare ân Fredriks. Denne blef imedlertid efter ett par veekors forlopp ater frisk; men dâ en dag hans skơterska lámnat ho. nom ensam, intogs han af begärelse att

## 15

återse $\sin$ mamma, som under hela hans sjukdom ej besókt honom. Han smyger sig dä ut ur sin kammare, och instörtar i hennes. Friherrinnan, som just nyligen börjat ligga difvanpå tåcket, ser med i. sa sin sons ansigre föråndradt, holjdt med árr och flera ro̊da och blâ flăckar, och hans fina blomstrande hy, hennes gládje och stolther, fơrvandilad i en blekgrå sjukfărg, hon kan ej uthärda denna anblick. Med ett hógt anskri faller hon ien dåning, hvarur allt mäjtigt bemódande icke formảdde âterkalla henne, och som ándade hennes lif.

Baron Wingenbjelm sörjde vål så mycket som det anstår en râttskaffens fogta man och en man af goda tonen, det vill säga, han anlade svarta klader, ett bredt hvitt krâs och ett tjockt krusflor om hatten, och torkade dessutom flera gångor sina ogon vid jordfästningen; men som han visste att all ting dr fájüngligt hdr pd jorden, och under sitt tieariga ågtenskap hunnit samla nog árfarenhet till bestyrkande af denna sats, s̊ yttrade sig tj hans sorg $i$ den vilda fortviflan, som endast anstãr romanhieltar och excentriska ynglingar, otan utgiöt sig i en stilla smärra som harken skadar hålsan eller stöter tidehvarfvets granalagen bet och fina kảnslor.

Allt hafuer sin tid síger den forntida filosofen, sẩ vâl tårarna som 1 |fjet, Mân niskorna ha sedan hans tid ej sà sårdeles foråndrat sig, och Bzronen fann det sâledes efter nàgra mảmaders forlopp hogst en formigt att sरifia allena. Hortill kommo ino nu Acra sks̊; hans Fredrik var ännt for ung att skickas till Akademien, han behofo de ett fórnuftigt fruntimmers tillsyn, pch hans hoshäll fordrade en skicklig forestañderska. Han reste dà upp till Stückholm för att skaffa sig en si̊dan och koon varkeligen nigra reckor ddreffer tilltaka med hivad han sokt, en liten tick brunett med eldiga ögon, som klädde och koefferade sig med mycken smak, spelade litet claver, sjơng inte illa, och med niggon ölning kuride passera i hvad societer som halist. Det vill fikvàl pâstås, att hvarken hushiflet eller Fredrik befunne sig så sîdeles vàl af den nya hushållerskan, iy Mamsell Arnette var alldeles icke road af landtrelkonomien, och det ibland andra skảl, förmodeligen emedan hon ej forstod dem; och om hon ockiså fâte någon ledig stand 8 frig att occupera sig med unga Barn, sả kunde hon i alla fall intet utrifta med honom, dà begge ville bli lydda och ingendera go vika. Fós att dż undanródja dessa bàda
sto̊testenar för mamsellns tillifredsstalielse; och sin egen husliga lycka, beslót Baron att skicka Fredrik med en, dártill utsedd Informator, till Upsala; och sjelf flytra till Stockholm, dăr man $i$ alla fall något mer kan njuta lifvet än borrta på den ensliga landsbygden,
, Bảda dessa beslut voro alltfor myeket i mamsell Annettes 6 mak, för att icke genast värkstålas. Fredrik anförtroddes ait en ung studiosus, mamsellens protegè, som jåmte det han underviste sin elev, med det samma skulle fortsátsa sin Akademiska cours, och som, enligt hvad jag hơrt berâtras, giorde begge delarne lika noggrannt. Fredrick ks̊nde allffor ringa afbrott mot hvad han varit van vid hemma; fot sina veckpenningar kunde han fà sà mycket sütsaker hian behagade och Informatorn bindrade honom alldrig i fulffoljandet af sin vilja, emedan ban sjelf dârigenom feck vara ogene. rad. Detta angenama lif rackte i fem ăr, dà Baronen kallade hem sin son, for art la ta honom intaga en plats i Krigs Akademien, bảde honom och hans magister till ingen gamman. Fredrik har likvál vid mognare a r sjelf árkånt aHla fördelarne af denna forrändring med hans uppfostran; det ảe sannt, han inhâmtade vâl icke hår nảgra
vidsträcksta kunskaper och samlade blott en ytlig theorie i militaira vettenskaperna, men hans kropskrafter utbildades likvål och han inöfvades iden svảra konsten att lyda. Vid aderton âr tog likvâl detta tvåg slut; han utexaminerades och njơt den obeskrifligi smick. rande áran att placeras som Fándrick på ett Garnisons Regemente.

Fredrik, lik så många andra hjelrar af hans alder och stånd, brydde sig numera hyarken om Artilleri eller Fortification, ons Algebra eller Trigonometria plana; han ansåg sina studier som fullăndade, dă han våt visste, att om dem skulle under hela hans följande tjenstetid ingen fräga mer uppstå; han fann nu ett falt sig oppnadt att med tiden, utan mycket besvif droffra en plats i minnets tempel, och sin lott afundsvárd, dà han understódd af pappas frikostighet, utan annat tvaing ån en hoggt commod tjenstgo̊ring, sảg alla sållskapskretsar Oppnas och alla hnfvudstadens nójen ärbjuda honom sin famn. Vid denna allder och med dessa utsigter, vårkliga eller chimerrika , antar verlden ett helt annar utscende ën uppe i forrfattarens vindskammare vid hans rankiga skrifbord; vi ha likvál forresatt oss att ej afundas dessa verldens barn sitt go= da; begges lott ât văl till utseendet något
skiljagtig, men ej eller'så alldeles olika; den ena ser föremålen allt fôr lustiga, den andra allifór dystra; den enas inbildning reaJiserar sig kanhánda alldrig, den andras hvarje dag, men därfóre icke redbarare; men begge likna de hvarandra i ljuf egenkärlek och stolt förackt für hvarann. Skall jag sá: ga hvilkender a jag anser f 8 r den lyckligaste? Nej jag skulle endast dárigenom stōta mig pà endera sidan, och Imnar således ât mina lassare att sjelfva afgóra denna frảga.

Vär hjelte forrsakade ej eller något nó. je som han möjligtvis kunde njuta. Hans koppårr vanstâlde honom alldeles icke; re gátvo honom tvártom redan som yngling ett mera manligt utseende, och han kundei alla fall passera for en vacker karl; Iagger man därtill hans bórd och hars fars anseer de såsom rik, sa skall väl ingen finna det underligt, om han ej sállan var sjâlen ide mindre feter, baler och societeter hvari han deltog, och alltid fäste de sko̊nas uppmårksamhet, hvarhálst han visade sig. Han kånde också allt fór val sina fóretráden, att fórsaka nảgon árbjuden njutning dáraf, och fann sig sà afundsvardt lveklig, att han icke ens anade mójligheten om någon förảndring eller nāgra miss $\delta$ den, dã denna sállhet blef ien hast pà ett hogst obehagligt sfit afbruten.

Gomia Baron Wingenlijelm som emedlertid bestandigt bott i Stockholm, hade nu bytt hüshâllerska. Mamsell Arinette hade trádt is sgtenskap med en ung handlande, som forstod att varrdera hennes talanger, hennes ärfarentiet och hopepards lön, och Baronen som visste att ombyte fornojer, hade långt ifrân att hindra hemné besfur, tvarrtom befordrat det. Han sjelf kunde likvat icke vara utan hushatilerska. Han hade sáledes fôrskaffat sig en anpan mamsell, sörn jâmte $\sin$ fóreträderskas illa goda egenskaper forrenade den att vara tio ơt yngre. Denna, hvilken lika sâ litet som hågon annan af hernes kón, med fallkomlig likgiltighet kunde se en ang och vacker karl, och se fonem dageligen, fann snart en betyolig itskillnad emellan den dlkvatrds, rased och liffigal Fredrik samt häns gamla, något sjơkHiga Par, men icke nog ófvad i den konst, fivarill hennes medsystrar eljest pâstås šga mycken naturlig fallenhet och böjelse, den att förställa sig, upptâckre den gamle snart hẹnnes tänkesâtt, och då han befarade den, i alla afseenden obehagliga händelsen, att få en tival i sin egen son, besl $\delta \mathrm{t}$ han att ge= nast skaffa honom ur vágen. Han accorderade dâ ât honom tredje graden af rapperhet och militairiska kunskaper, eller med andra prd, han gorde honom till Capren vid ets

Landt-Regemante, hvars station var, lảnge aflagsen fran hufvadstaden, och värkstlilde detta sitt beslut sả hemligt, att Fredrik ingenting visste dăraf, fürs àn han hade fullmag. ten ilhinderna och med det samma ordres fràn Regements-chefen, att resa ner till det ffíestående' mótet.

Man skulle kanhânda tycka att för 15 eller 16 ir sedan, bardo en tiuguârs yngling som blifvit Capten-finna sig nâgorlunda belãten medcsin lyeka och utan ledsnad emottaga underrättelsen dafotn. Ahja, fór, en man of medelktassen, som oidet bestant ait genomtråka den törnbevaxta embetsmann3banan, med inga andra prerogativer an sin skick lighet och sin tjensteàder, skulles en sâdate befordran vara bäde, oyzflig ochismickrans de; men for Baran Fredrik. Wingeahjsim var den det alldetes ickeyi Tusenẻe ynglingar fóre honom, -i samma, predikament, och utan stórre iórtjenster ă han hade giort derta steg; det varnsatades blott eft vanligt avancemont vid hans -Regemente; hans fắs, finga smickrades allfforr litet af, den-ayandike teln, ty han hette.jui slla, fall "Hlace Barpion ech den tillokning han vann i sina inkoss. ster var ända otillickijg till hats zitgifuer; men had foslorade han dárempr jege of Skil jas vid Stockholmziófverge alla sipa smí for

Sfringar, forsaka alla hufvustadens lustbarheter fôr, att begrafva sig i en Provins, blottstâllas forr en Tllttienstgoring eller skickas pa en arbetscommendering. Hvilket fórskelekligt lif! men som menniskan i tid måste vánjas vid morgångar, så àterstod ingenting annat of att med en ädel resignation fuina sig $i$ sitt ode och resa!
27. Han vistades nu nágro âr nere i sin forvisning, som han kallade det, och fórsókre gôra sitt lif sä̀ dràgligt som mójligt. Skall jag beskrifva hans forsols? Skall jag beritta kuru han oin sommaren jagade, fiskade, promenerade eller gjorde ingenting, huru han fordref tiden pà mbitena med exercis? boston eller raffel, stundem kuskade in på ©n smâstads assemble, o, s. v. samt merendels tillibragte vintrarna i Stockholm? Men detta vore iu att afskrifva hvarje annatioung militairs lefnadsordning i fredstider, jag rảder så1edes lásaren att sjelf uppgöra denna beskrifning efter naturen. Vàr bjelse fann imedlertid detra lif hógst trâkigt och enformigt, och hans lîngran eiter nâgon fôrâdring blef med hvar dag lifligare, Slureteligen árinrade han sig likvål, att Sverige icke vore det enda land i verlden, och att der gafs ett medel mot ledsnaden lika ofelbatt tom angenåmt , nảmligen att resa, hâlot
i fråmmande lånder. Han giorde dà sin Herr Far bekant med sin ónskan, och dã hon gillades af horiom, samt dessutom understóddes med mera värkande skall àn blotta bifallet, drofide det icke línge innan Fredrik låmade Fîderneslandet, I $\delta$ r att på andra sidan Óstersjón visa fór Tysklands och Frankrikes innevànare sin högvåborna person, och med egna rốn stad. ga sin árfarenhet och complettera-sin verldskännedom. Som han ej dragit ut på någon uppracktsresa, sả tillbragre han ej eller sin tid med att samla nagra filosofiska eller statistiska kunskaper om de folk och de länder han besokte, och lísaren torde således hảlla mig någon råkning fôr det jag besparar bonom fråa hvarje utdrag ur Baronens resejournal.

Under det han si̊ kringsvårmade från det ena stifllet till det andra, hade hans Far angripits af en háftig teber, som i forrening med en och annan utbrytande ungdoms. krimpa tvingade honom att efter en korrt sjukdom lámna dettajordiska. I sjelfiva nó. jenas och behagens medelpunkt, i Paris ofverraskades Fredrik af denina underráttelse. Hans Fars did kostade honom vál nâgra tảrar, men ingen háftig eller långvarig sorg; och kan man vål undra dárpå? Han var nu
sju och tjugu air, blef genom sin fars d8d rik och oberoende, och $i$ ett saddant predicament, år förlusten af en anhörig e) såsåro deles smàrande.- Han skyndade hem, att bemágtiga sig det rika arfvet, och fór att si mycket otvungnare kunna njuta lifvet, log. han atsked med Majors heder och vardigher. Skall jag behơfva ge I Isaren niggon vidare beskrifning om vâr bjetres yttre och inre egenskaper? Da jag sagt att han var en ung válvàxr, mera vacker åa ful karl, anser jag mig vatkeligen ha sagt nog; men om någon skulle tycka, att en af hufvudpersonerna i en roman likvál bơr skilldras även till sin caracter, skall jag tilldgga, att han var en tdoligen lycklig capia af nàgot bland de oo riginaler som trajfís bundradevals it vårá stórre sâllskapskreisar, utrustad med så manga kunskaper hañs uppfostran kunnak bibringa fonom och hans lefnadsbana fordrade; med sà mycket snille, som behöfves att underhilla en likgiltig conversation, att berdita en anecjot utan att bli trottande eller stiga en equivoque utan att sâra, samt med sả mycken dygd, som ârfordras till uppfyllande af de hedersprinciper som gilla Bland hans stand; iof ofrigt medvetande af sin bord och sina foretraden utan att ge. nöm någon ostentation därmed fórolámpa, höllig mot ringare utan att vara fortrolig
och alskande nsjen uran att vara utsvat vande, med ett ord, ett af dessa modens, convenandens och tidslynnets foster, som interesserar utan att älskas, hvars bekantskap njutes utan att si̊rdeles várderas och upphör utan atz mycket saknas, Man lirer således efter denna beskrifning, so in låsaren kunnat utan mitt bitrade appgöra, om han blott behagat se sig omkring, ej af honom vänta fivarken någon Spartansk strånghet i seder, nägon Romersk uppoffring och frihetsanda eller nägra sentimentaia, bjårrósrande romanstrek; jag har ej eller airagit mig att måla nảgra caracterer som antingen ej finnas mer ellet som aldrig funnits; mina scener áro ej ur den Lafontainska verlden, utan ur den verkliga, sả hyardaglig han framstälit sig for mig, och jag vill sâledes formoda att mina djupsinniga lâsare och mina sko̊na låsarinnor - ty auctorn bôn allid se dem ur denna synpunkt - ej góra några orimliga pretentioner pâ $\sin \mathrm{sam}$ tid.

Nảgon tid efter sedan Baronen var hemkommen, började âtskilliga personer anmála sig hos honom med fordringar i Sterbhuset ; dessas antal tillogo fifven som deras betydlighet, sà att Fredrik slutelizen sâg sig nôdsakad att lâta utreda sin fars
affărer. Han uppdrog detta go̊romal at en corator ad litem, och huru bestórt blef han icke, dà denne efrer ett halft ârs forlopp förelade honom en råkning, hvaraf han fann en, aldeles icke behaglig balance emel. lan tillgingar och skulder, så att dà kuratorns arfvode âfven var liqvideradt, āterstod fôr Baronen blott en tärpenning af nàgra lumpna tusende Riksdaler. Man tanke sig vå hjelte i dessa förtvillade omständigheter; han hade tagit afsked, då han som blist bei $\delta \mathrm{ft}$ att tjens, hans, rikedom var fortsvunnen just da han Aimnade njuta den; hvad âterstod nu for honom? - hans anor endast! Men dels ágde dessa i Fredriks Ogon ej nảgot otmárkt vărde, dels áro de, som man vâl vet, ej nu fôr tiden nog att årsåtta en sädan forlust som hans, Livvål repade han snart mod, inskránkte sin ceconomie si mycket arstándigheten tillír en Baron, och giorde sig sedan glada dagar af den lilla behaliningen. Men dà åfven denne var fortárd och ett betydligt deficit $i$ crediten dessutom bsrjade yppa sig, hände det en dag att Baronen som $i$ sin ungdom åfven studerat litet Theologie, och nu på en gảng blifvit mågta alfvarsam och djupsine nig, ärinrade sig att det cj var godt för mdr= niskan vara allena; han besinnade, det hen part var tretrio år och ânnu liknade en foŕo
torkad stam, som alldrig burit någon fruckt. Han beslót da, att upplylla naturens och samhålets fordran och trida i det heliga Śeta siåndet, och bôrjade nu att bland Evas dóttrar flitigt se sig om efter nàgon med samma bójelse. Fôr ett par àr sedan skulle den rika Baron Wingenhjelm ha funnit de förnámsta hus ooppna fór sin forskining, oc deras innevånare smickrade af hans anbud; men for den fattiga tjensilósa Baro. nen voro utsigterna nu mera ej alldeles sả gynnande. Han mảste då något nedsătta sina pretentioner och vínda sig till den lågre krets, dår man ånnu kunde anse honombom ett förmảnligt partie.

Ibland de mảnga gamla och unga, vackra och fula, rika och icke rika som mónstrades i hans tanitar och som kảnhånda funnit sig smickrade af att heta ''Fru Baronessa', var âtven Mamsell Brite Marie Griping. Hennes far, Commercerådet Grio ping hade, då han först kom upp från Småo land, börjat sin bana inom en kryddbod. disk; dả han hunnit genomtråka de fóreskrifna tolf âren, fôr att lâra göra strutar, våga ut ett skålpund till 36 lod, och inofvas i den jargon som fordras att underlảtta försåljningen samt afleda kóparn frản uppmärksamhet pà varan, och sàledes skulu.

Ie sitta upp sin egen bod, giorde han bekantskap med en mamsell Strallenstedt, sam i mânga ấr varit sállskapsdam hos nảgon Excellens, - namnet âr mig obekant Denna fattade behag till den unga, frodiga handelsmannen, han tade ingen ting mot heme och f̂nnu mindre mot den skơna mo-1 bilie hvariued Excellensen utrustade henne Coch de nägra tusen riksdaler hon samlat is hann tjenst - med all tuckt ơh âra, det försigs; de ingingo således en christelig, atora forening, hvars kara och enda fruge vâr Büte Marie var. Den unga Frun tyekte likvst snart det vara allt forr simpelt, att bennes man stod $i$ en liten $k$ ramarbod; hon rảdde honom sâledes att bôrja en Grosshandel, och som han tidigt blifvit vand att fôlja bennes råd, hâtst når de ofta och med en viss eftertrycklig ton upprepades, visade han ej eller nu nâgon lust att motsiga heno ne. Han blef de, Grosshandlare ogh fann snart att han giort raft dári, bade $i$ anseende till váljjudet $i$ den nya tittela och till den solida formígenhet, ban inom en korrt tid samlade. Om nàgon skolle fråga mig genom hvad slags nyttig industri han fôr. vtrfuade sina penningar eller fór hvilka redbara fóryenster om Sverges handel han betöntes med titel af Commerce-Râd, skulIa jag várlseligen råka i en lika stor fôriäc
genhet, som mångaiandra Råd, hvilka utsattes fôr dylika spürsmål. Vàr tid ár alltfòr tolerant och allffór upplyst, att jag skulle behofva fruckta en dylik obehórig frâga; likvāl bờr jag ârinra den gunstbenf gna $\mathfrak{\text { án }}$ saren, att värt Commerce-Rảd dog fờ tio år sedan, att pa hans tid vårt land äanu -icke var nog outsigligt lyckligt att ága 800 im portorer; att då han bórjade sin handel, hvarje pojke som $f 8$ rstod quatuor species ach kunde fả ett discontlân pà nảgra handrade Riksdaler ej genast blef Grosshandlare, och att det dã ânnu ej var mode, att med detsamma man kungjorde sitt firma, hyra sig en våning on 10, 12 Rum, skaffa sig Eqvipage och Mamsell, \&c, Jag hoppas dà att làsaren skall nnảgorlunda fơrstå mig, utan att áska någon vidare fórklaring.

Afvannämda Mamsell Griping (någon gång på kalas och assembléer i hennes fóraildrars hus hedrad med namn af Frôken) fann dà nåd infôr Baronens ögon, och detta, som hvar och en forrstår, af ganska gile tiga skå, hon var enda dottern till det afledna, rika Commerce-Radet, hade blote sett sina tvá ech tjugu âr, och var ej på nâgot sf̊tt frånstơtande hvarken till sin fio gur elfer satt att vara. For ofrigt var hon ¡óga olik sine jâmuariga bland tidehivarfvete

## 30

dotrrar ; alskade att ketada sig och hira sig berömmas, foglig mot sin kammarjungfru, áfven om hennes coeffur misslyckars och lockarna ej folle follkomligt vàl, dansade gàrna och aldelís icke illa, talre en passabel Fransyska; spelte claver och sjông nog skickligt att kanna làta hòra sig i en mindre societet och foljagreligen bli applauderad därfóre; fallde lårar pà Spelktakler och gaf gârna en allmosa, dả năgon begârde den, åfven ehuru ingen såg det; hon var med ett ord en af dessa varelser, om hvilka man måste såga något gods just dárfôre att man ej kan såga något ondt. Hon skulle vil således efter det antagna sprâkbruket kunnat kallas aimable och god, men jag har sait mig fôre att öfverlămna ât lasaren, att vid bokens slut falla sitt omdosme om de handlande personerna och tilldela dem deras epitheter.

Fru Commerce-Radinnan hade i intet annat afseende våckt Baronens uppmárksamhet än att hon var Mamsell Brite Maries mor, och sảledes nårmaste giftoman, samt att hon, enligt sin mans forrordnande ágde fri disposition ofver hela quarlåtenskapen; men sả myket mer hade han váckt hennes. Gumman kảnde sig ånnu icke för gammal, att : nyo vilja pröfva hymens
nycker, och att få en så vacker och ålskvård karl till man, som Baron Wingenhjelm samt dessutom fa kallas Frihertinna - derta syntes henne vål uppvága risquen af ett dylikt hazardspel. Dà hon nu sấg honom beståndigt artig och uppmârksam pa hennes minsta vink, och evigt beundrande hennes infall, hennes dragt, hennes hushâlskunskzp och vishetsláror, trodde hon sig pà alfvar ha upptindt hans bojelse och ansåg sig således forbunden att gilla och uppmentra den. Hon giorde honom då noga underrăttad om rillstảndet af hela sin förmo̊genhet, huru mycker den och den egendomen samt det och det huset renderade, huru hon placerat det eller det kapitalet på såkra hấnder; sade honom att Brite Marie alldeles inte hade något ansprâk utan berodde af hennes vollbehag, men att hon ârnade gifta borrt henne, om blott ett antagligt anbud giordes; forsakrade honom dárjåmre om sin vänskap och agtning, m . m. Baronen fann af allt detta báde no̊dvándigheten ate forrdubbla $\sin$ uppmárksam. het mot den blifvande svărmodern och affven hennes tydliga gillande af hans afsigter. Han vågade dả sluteligen yppa dem och formeligen anhålla om bennes dotters hand, För dem af mina lásare, som någon gång kint en gammal behagsjuk och giftlysten

Enkz, af huilket slag, som det påstås, Sn* nu en och annan skulle finnas quar, för dem skall jag dà ej behófua måla Fru Com-merce-Rådinnans sirskilda sinnesrörcelser vit upptácksen af sitt misstag, hennes quffa harm, hennes upplăgande svartsjuka och det pinsamma rvanget att doslja dem; de ärer som ei hafva nigon egen árfarenhet, skulle af min mâlning endast kunna goora sig en svag forestâllning darom. Hon var likvât alt fôr klok att lăta marka sig och sminket giorde hârvid den fôrtráffliga vârkan, att hennes hy ej forandrades, on fordel darraf som kanhånda flera ân hon árfarit - hon fann att ett afslag skuile förefalla Baronen hógst besynnerligt efter alla de anledningar hon sjelf gifvit lionom, och att då det ej kunde understödas af nâgra skal, skulle der endast upplysa honom om ratta ordsaken därtill, hiviken hon likval nu måste vara ytterst sorgfatlig att dStja, Hon tog dis det klokaste partier, att ge efter då man ej kan gốra motstånd, fôaklarade sig, churu med qväds raseri, smickrad af hans anbud, lofvade att fôrfraga sig om sin dotters trnkesått, och begârde några dagars betánketid. Brite Marie, hvilken hade lika sâ goda oggon och óron som hennes mamma, och dessutom tretrio ât yngre blef
blef lika sã f8rtiust af Baronens frieri, som hennes mor skulle ha blifvit, om der varit till henne sjelf; hon bestormade Commer-ce-Radinnan med böner att snart ge hooom ja, sà att denna nu mera ej sảg någon annan urvág moilig an den att finna sig i omistånd đ̆gheterna och lâmna sitt bifall.

Vàr stackars Wingenhjetm, tycktes vau ra foudd under en olycklig stjerna och bestânad att dâras i sina fórhoppningar, just det Ogonblick di han vántade se dem uppfyllida. Sä hade ban hoppzts, art effor alla de forsakringàr on sin vánskap, som Com-merce-Rádionan gifvit honom, weh dess tăme ligen tydliga sfoskan att fa honom till någ, skulle denna hennes tillgifvenher forsitakas genom slågrskapsbandet, och v̊ năgor redbatt salt yitra sig. Han hade saledes giort sig rakning pa en gancka berydlig hemgift med sin hustru, hyilked efter den konskap, han hade om husefs tillgángar, itminstone borde bli rillrácklig att betala hans skule der och lefva nảgorlunda enligt med sitt stånd. Men deo nådiga mamma var nu mera ei sà artig. Hans komplimenter gpp: togos ej mer lika vat och funnos ej mer sa smickrande; hane railleri roade icke mer och hans förslager bifölos ej genast. I stảlles
fôr den summa han hado páräknat, ville svảrmior cj lâta formả sig till nảgra utgifier; tiderna voro sả svảra, afkastningen of hennes egendomar hógst variabel och hennes fordringar ingenting mindre àn såkra; dessutom hade bontrott, att hennes mảg friat till Brite Marie och ej till hennes mors fürmógenhet o. s. v. huilket alle som man våt kan tôrstã, oåndligt roade den stolte, vid behofvet ovane Baron Wingenhjelm, att ho. ra. Det erida hvartill hon kunde fórmis, var att lảmna de nygifta en vảning i sitt husioch en plats vid sitt bord. Nôden har ingen lag, och Baronen mûsre finna sig i dessa vilkor, ehuru påkostande de án voro. Dáremot hámnade han sig genom årskilliga bitande infall på sin svărmors råkning, hvilka denna dels betalte med samma mynt, dels goinde i ett troger minne. Den stackars Brite Marie, som var den oskyldiga ordsaken histrill, måste ej saslian betala bàde $\sin$ mans och $\sin ^{\text {m mors hatskhet på livar- }}$ andra; den ågta kârleken, som alldríg varit så sårdeles brinnande de ágta makarna ensellan, men likval nog varm att lâta dem lefva eft någorlunda lyckligt lif tillsammans, kallnade nu nâstan helt och bållet, och dessa tre personer lefde således 1 en förening, som ingendera ålskade, men som nód= vandigheten och convenancen hindrade dem

## 35

aft bryr3. Deras aggtenskap var lyckligtvie ej valsignadt med barn och blomma och de saknade dâtfôre, ocksả detta band, som knyter ett lyckligt par nårmare tillisammans, men ej silllan in mer söndrar och plogar ett redan fórut missnôjde.

Detta räckte i fem långa år; då dog en Baroners gamla farbror och låmnade Fredrik ensam arfvinge af hela, sin betydliga fórmógenher. Han var dà fri från det enda band som forut fjåtrrat honom vid sin svärmor, det tvingande behofvets; han beslơt dǎ att helr och hållet undandraga sig hennes fôrmynderskap och flytta ifrån benne. Lásaren âr sâledes nu underråtad om ordsaken till det första samtalet mellan honom och Commerce-Rädinnan; jag skulle hàr ha ett kosteligt tillfälle att utgjuta mitt hjerta i betracktelser öfver rikedamen och dess sâllsamma inflytelse på människo-katacteren; men jag vill tilltro läsaren nog verldskínedom, forr att ej behofve mio handledring, i fall han skulle vilja anstálla ni̊gra sådana. Förmodeligen har han no̊gon gång sett en fattig uppsvinga sig till formógenhet eller en rik spela banqueroute; han vet dá hue ravida dessa personèr äro de samme i bi̊da tillstảnden. Skall man di vånta att Baron Wingenbjelm, hyilken yi alldrig annonceral
så̊snm något mőnster af stândagtighet och sinnessiyrka, att han skulle bli sig fultkomligt lik vid alla dessa omskiften af hansi iycka? Han hade alldrig, hvad man egente= ligen kallar, älskat sin hustru dâ han var fattig, skulle han väl nu bli kấ i henne sedan hans omståndigheter förindrats? Han hade aldrig haft någon sårdeles agining fôr sin svermor, innan hap blef beslagtad med henne; han harmadeo innerligen ofver det beroende hvari han stod till henne och bennes bemddande att lata honom kånna det; kan man vål dã fordra att han nu, sedan han blifvit rik och independant, skulle glömma sin forrtrytsamhet och lyssna till vördnadens och sld́gffórbindelsens röst? Den som goort alle detta, voro antingen, som man brukar kalla det, en beskedlig karl, det vill såga med andra ord hvarken ond eller god; eller ocksả vore han en for mycket ovanlig och agtningsvârd månniska, att med forcdel kunna figurera i en roman, hears innehall ás hảmtadt ur dagliga ärfarenheten.

Baronen geck dả ut, som vi redan nåmnt, fôr att hóra efter rum. Under hans vandring genom gatorna ur det ena huset i det andra, fann ban hår och där en våning, som passat honom, men som ej var ledjgi och pă andra stảllen, rum att hyra;
men som han icke tyckte om. H\&r bodde en Kungliz Secter med 300 Riksdalers lön, en eller 2 trappor upp för 5 a 600 Riksdalers hyra; dâr en medicina Doctor eller en tjugulem àrs Assessor afvanpà Excellencen; dár en ungkarl som kunnat bjelpa sig med en eller tvả kammare, i en våning om 10 eller 12 rum \&c. och alla dessa amna. de icke flytua. Pà andra stállen derempt var nảgon gammal Offverste logerad uppe i ett par vindskamrar; en Embetsman med en talrik familj etler ett sextioárigt KammarRãd bodde inpå gârden, och alta dessa skulle vârden gârna ha sagt ut, om blott den rika Baron Wingenhjelin velat flytta i deras stâlle. Trótt och fórtretad vinde han om hemat; men i vâgen passerade han en sin gamla vains hus, Capiten Ehrenfeldr, med bvilken han tjent tilisammans vid Regementet, merr som sedan gjort ett rikt gifte ozh no tagit aisked för att lefva sorgfri och oberoende, och som várkeligen vunnit denna sin onskan. Baronen och han hade lânge varit hvad verlden kgllar vânner, det vill sfiga de hade förtroligr umgãtrs, hade berâtat sina smá afventyr oeh bistàtu hvarandra till deras utfórande, hade understódt hyarann, ¿z den enas kassa fordrade, hjeip och den andras kunde läman den, hade stundom disputerat, men áter i godo

## 38

fôrlikits; med mera dylikt, som i våra tider allid kan passera fór bevis på en sann vånskap, dâ detta ord âr sả ofta och sâ allmânt nyttjadt att en hvar, med hvilken jag har någon nårmare belkantskap, med hvilken jag ár tjenstekatmrat och druckit brorskabl eller bom lånat mig to Riksdaler utan interesse, genast åt min vdn. Wingenhjelm, som var van att i bekymrets eller ledsnadens stunder fly till demne Ehrenfeldr och stundom hos honom finna hjelp, men aitminstone sikert deleagende och forstrocise, geck nu upp till honom, för ait frâga honom till râds om sina angelăgenheter.

Dâr var främmande till middagen. Vid bordet omtalte Baronen sitt missôde och detta ledde conversationen på hushyroma och deras dyrhet. Ja, sade ett rjockt Com-merce-Ràd, det är vârkeligen fasligt hvad summen nu for tiden aro dyra; jag mins for ijugufyra àr sedan, då jag nyss gift mig med min nuvarande hustra, sá bodide jag for femtio Riksdaler, nu har jag blott ett par rum mer och de kosta mig âtrabundra! Sädant âr ju himmelskriande!

Vi vilja ej gả sâ lảngt tillbaka, svarade Herr von Trógen, en ogift Landtjunkare som au lefde i Stockholm pà sina penningar; dả jag fơr fem âr sedan flytade

## 39

hit till staden, hyrde jag mig ett par rum med ett kók och en drångkammare ; de ko. stade mig dả so Riksdaler och nu mâste jag for de samma rummen betala 250. Der kallar jag en artig prógression.

Men, infoll Expeditions-Secreteraren Dinte, fôr ingen blir ândà hushyrornas dyr. het mera kinbar ân for Embets- och 1 jenstemán; jag har nu tjent I tjugu âr och ser mig tvungen att ânnu med min hustru ochfem barn hjelpa mig fram med ei flera rum àn đ¿ jag forst blef gift; de kosta åndá 300 Riksdaler Banco, eller preeist haditen al min lün. Man skall likval ej allenast ha tak $\delta$ fver hufvadet, man måsre fiven ha mat pif bordet och kiåder pả kroppen; mântro den andra hálften ár nog dártill?

Men, sade Capten Ehrenfeldt, hvar som mâst forundrar mig âr, att det ändà â ondt efter rum; om man ocksà icke láter af. skrácka sig af priset, sa har man i alla fail svårt att tả dem, hâlst om man behoffer en stirre vấning. Inga eldsvådor ha ©delagt vàr stad; den blir tvatrom dageligen tillbygd. Rikedomen eiler vailmảgan och-iadustrien: ha vist icke växt på eft tioral af itr, ochfolknummern har, som det fórsäkrats, blifvit så förminskad, att Stocltholm na for tiden skall râkna 10, à 12 tusen dimevảnare mindre án för tjugu år tillbaka. Jag begriper

## 40

sâledes icke hvad som kunnat fill denna grad ska behofvet af utrymme, och om jag âtven inberåknar fórsåmringen af våt mynt, forsiã jag i alla fall ịcke denna dyrhet.

Efter min tanka, itertog Dinte, kommer detra af den herrskande och besrándigt tilltagande laxen, hyilken omfattar sà vát rum som klidebanad, eqvipager o. s, v. i fordna dagar, dà en mindre Embersman gifte sig, kunde han utan sardeles kostnad sâtia siut husfall och, med nâgon sparsamhet efter en korrt tid afbetala den skuld han därfóre râkade uí; han behöfde dă ett eller två rum, sparsamt moblerade. I det ena satt han vid sitt skrilbard, frun bredevid honom med $\sin$ sóm; i ena vrản stod vaggan och i den andra satt pigan vid sin spinnrock; det andra rummet hôlls stádadt att emottaga fifinmande. Sà var han allidi i kretsen af de sina; hans hustrus och barns sallskap muntiade hans sinne och skade hans arbets. Just, hon ater fick ingen fid att ha ledsame och under hennes ögon samt med hennes hảnder tillagades bordet och anskaffadas familjens behof af lione eller hvardagsklåder

I sanning, ropade Baron Wingenhjelm skrattands, en rätt artig beskrifning! Hvad

## 47

menar cousin Erenfeldt, skulle inte en sådan lefnad vara vârkeligen arcadisk! Ha , ha, ha! Man kunde min sjat skritva en clegi dórófver!

Ābja, svarade Frun, jag för min del skulle ingenting ha dremot, om denna tid âterkom, ehufu jag trucktar den skulle allt. fó liret behaga oss i början. Men var sá god och forifar, Herr Dinte.

Ni skrattar, Herr Baron, fortfor Ex-peditions-Secreteraren, men hvad skulle Ni vål då gora om jag forsikrar Er att det ännu gifves hfor och difr en eller annan familj. nog gammalmodig, att als'ia och iogttaga dessa ormakliga plágseder. Jag kânner sjelf ett par sâdana; men lyckligtvis blir deras antal ringare, sả att de ej mer skola stơta den finare verldens seder och opponera sig mot den gada tonens fordringar; ja! efterverlden skall en ging anse deras cilluarelse som en fabel. Nu ha tiderna helt och balllet fórändrat sig. - En mindre tjensteman, en liten handlande, ja sjelfva handitvärkares, måste dà han gifter sig eller sátter hustiall, ha en hel voloing och i den en mobiliè, som i fordna đagar och kanhânda innu, kunnas anstå en Excellens, och ej sållan ófvergir hvad denne kan anskaffa. Då hustru och
och mun fordom hade ning af eft enda rum fór att tillsammans arbeta, behoffa de nú 5 eller 6 att hvar for sig gôra ingenting eller ta emot vjsiter; men folket âtskar friheten och vill vara ogeneradt, detta kan vål ingen fortycka dem. Den som nu har en så̃ brillant boning, mâste naturligtvis också ha klâder, betjening och kanhảnda eqvipager som svara diremot; detta kan vâl ingen finna obilligt. Men man bớr ej eller taga illa app, om husvârdarne begagna sig af tillfillet, och dà speculanter allíd intinna sig, fordra for sina tum det másta de kunna fâ, efter den gamla regein: 'alle giller allt, had det kan gutla. Hvad vàra táder, om de nu stodo upp skulle gladja eig át den lysande for rändringen i deras efterkommandes hela lefnadssått! Hivad de skulle hînryckas af den pragt som omger dem, af den afstickande skilnaden emellan dessas mahogony móbler: och sidengardiner och lustrer $i$ en brillant våning mot deras mailade tridhord och stolar samt rutiga lorirsspariakan; af att se sina âtlingar, kladda i Engelska kladenoch Franska sidentyger gunga i en superb Berlinare till Spectaklet eller Assembiên, då de sjelfva i lifstiden i grofva fiemvìfda vadmals-, sockar och gethảrs speruker gingo till kyrkan; hvad de sinulle njuta vid anblicken af de glansande societeter som alla aftnar forsam-

## 43

Ia sig i dessas -salar, di dáremot hos dem endast om sündags eftermiddagarna en och annan granne kam att dricka ol ur tristop och spela mariage! Vi sjelfva hade visserligen ocksã allt skâl att frôjda oss fiorrăt och anse dentia glans fór resultatet of en inneboende solid vfimàga, om ej nigra ledsamma håndelser dâ och då gâfvo vâr tro en farlig stöt. Sàdana dro till exempel de cessioner som så talrikt intrliffa i vâra dagar, och som tyckas vilija bevisa, alt all denna grannlât ár anskafíad tór lêsta penningar, och att då, en embetsman cederar pi en summa som folf gånger ofverstiger hans tillgangar, âr hans tysande lefnad just icke sả sårdeles glídjande eller trósffull.

Sallskapet, som ledsnade vid denna långa afhandling, ombytte talåmne, man steg upp fran bordet och skildes at, Ehrenfeldt gaf Baronen anvisuing på ett hus dár han rodde en passande vảning vara att fă, och denne geck nu for att uppsôkz det. Men som Baronen ej tagit fullkonliğ reda pá alressen, geck han vilse och intrådde, i stâllet fôr hos vârden han sölste, i ett rum dár en gammal matrons satt vid sin stieksom och en ang flicka, kladd som en af gracerna, satt vid fo̊nstret med en sybāge i knàet, Wingenbjelm mårkte sitt misstag, a
men som ban ansiag ingen ting förloradt dirigenom, ursicktade han sig och som en man af verld fann han snart nagot tillfalle att borja en conversation; gumman blef då han sagt sitt namn, ganska fryntlig, bad honom sitia, borjade tala om det vackea vídret, de svâra tiderna o. s, v. Baronen fixerade imedlertid flickan, bvilken den gamla genast hade annoncerat som sin dotter, och mótres ei sallan af hennes blickar. Mamsoll Jeanette WIstanfãgt var en tjugutvarig brunett af medelmíteig storlek med bruna lifliga Ógon, ert ovalt ansigte; som koastkinnaren v51 icke skulle ba funnit hele och hallet ragelburder, och hearken Grekiskt eller Romerskt skobot; men som for den profana betracktaren hade ett visst oemotstandligt behag och ett uttryck af naiv lãttsinnighet, smaquickt forstånd och en viss ljuf sionlighet. Baronen var alltför mycket bade kânnare och alskare af alle vackert, i synnerhet of vackra fruntimmer, for att icke bli nöjd med sitt missrag. Han märkte genast att denna flicka aldrig haft någon sirdeles upplosrran och formodeligen ioke eller var van vid den finare umgängestonen, han hörde detta pã hennes fintliga, något nảbbiga svat son icke alltid voro afpasside i särdeles stádade uttiyck, sch pâ de, illa prononcerade Fransyska ter-

## 45

mer, som stundom niggot mal-apropos inblandades diri, Detta likval, i statlet for att strita honom, gjorde honom tvirtom i visst afseende ett slags nöje; han rekommenderade sig sluteligen, af bide mor och dotter bjuden aft fornya sin visit, hvilket han äfyen fôrsåkrade sig med der soaraste vilja göra.

Baronen fann snart sådana rum ban ville ha, men han feek fiven andia bekymmer. Han ónskarte nâmligen kunna ingả ett billigt accord med mamsell Wistanfligt, det hon mâtre $\delta$ fiverlemna ât honom omsorgen att skaffa sig rum till den foresti̊ende flyttningen. Man, bór ej misstyda denna Baronens ónskan, och icke eller kalla honom ni̊gon oskuldens fơrledare, någon listig bof, som ville snärja en menlo̊s flicka. En liten áterblick på mamsell Jean* nettes historia skall 8 fvertyga oss, att han ej sâ helt och hâllet misstagit sig på henne, och att han till vinnandet af sitt ändamal hvarken behoffe anv Inda svek eller vàld. Hon var dotter till Soldaten vîd Kongl. Nerikes Regemente, ârlige och manhaftige Anders Brask. Efter dennes dod gifte modren sig med Tunnbindaren i A. skersund $\begin{aligned} & \text { reborne och konstförfarne Jacob }\end{aligned}$ Westerstrom, och dottren som ej kunde
forsôrjas hemma, måste taga tienst istadena. Min hjeltinna var dả, som lísaren torde finna, vårkeligen fódd i ett halmtईckt tjăll, i detta ordets egenteligaste bemårkelse; jag skulle sâledes ingenting ho̊gre önska än att áfven kunna till gga henne alla de dygder, som skola tillhôra byddans innevånare; att förestálla henne som ett oskuldens och sed. lighetens efterdsme och hennes fall endast sàsom fóliden af én olycklig kfrlek eller af en nedrig förforares snaror. Men som jag olyckligevis Afven visrats nigot ure i den vârkliga verlden och fúresatt mig ats hâmta upperidena i min bok endast ur dess hvardags hándelser, lärer jeg thyvärr! eो komma att orda mycket om dess dygder. Jog bar dessutom funnit därskapen och lasten icke sôllan liḱa hemmastarida både i magnatens och dagsverkarens boning; jag har funnit människan till sina begăr och passioner densamma i alla stånd, blort med den âtskilnaden, att hon i de lágre mera tygellöst och uppenbart $\delta$ iverlåmnar sig deråt, emedan hon dår ej âterhålles genom de samma band af uppfostran, anstándighet, och heder som áro så vårksamme $i$ de hôgre samhållisklasserna och dår fóretráda dygdens stålle. - Jungiru Johanna utmärkre sig tidigt genom sina smả affentyr med grannarnes drångar och nảgra sedesamma bode

## 47

betjenter, hvilka hade tika så god smak som Baron Wingenhjelm och flera af Stockholms genrila unga herrar. I Askersund, dír man ảnnu ej blifvit så tolerant som i den upplysta och civiliserade hufvadstaden, väckste hennes lefnad́ssått en allmâa förargelse hos dess brbara borgare och ännu mer hos dessas dygdesamma fruar, Hon blef Således bortkörd us sin tjenst, och dà hon fann, hura litet man dir visste várdera Fennes egenskaper, beslost hon att fôr alltid öfverge den otacksamma fordelsebygdeh, och fara upp till Stockholm, dár hon hade liôt sågas, att folket hade bátre smak, stôrre tillgängar och mera fórdragsamhet.

Hufvudstaden, denna lyckliga samlingsplats fór sả mảnga speculanter af alla slag, giorde silledes en ny frofring i henne. Den unga, vackra Johanna blef hå์ en begårlig vara och började sin catriere pã ett vårdshus ute pả Djurgarden, om det hette Jeriko eller Jerusalem ir mig obekant och betyder ei eller nảgot. Hennes kamrater dárstádes mårkte snart att de hade faitt en farlig rival, som hotade att berôfva demalla deras kunder och yttrade sin fórtrytelse dårofver si̊ offia de kunde. Besynnerligen var hennes namn, Johanna Brask, i deras öron både 10jłligt och stötande, och hon blef sả ofta brydd
dâföre, att hon bestôt forrândra det och an faga sin styffaders. Hon kaliade sig sale. des Jungfru Johanna Westersirom; men hod blef ej darigenom mera beliagligi sina med. tjenarinnors egon, och di en ung $k$ spmanso bokhâllare, som nyligen erablerat en egen handel och fotjagteligen hette Heir Grosshandlare, foljagteligen nume måste lefva pâ en sfor fot, och fôliagteligen afiven ha en mamsell, sjorde henne nägto antogliga förslag, lysanade hon dărtill och flytrade fràn vardshuset. Grosshandlarens harrlighet blef ilkval sâ korrt 60 m den varit lysande, och mamsell jeanette, som tidigt blifit filosof och lărt ate med liknofjdhet anse ödets omvexlingar, kom ni $i$ en ung Rytimástares händer. Hon hade emedlertid genom ett flitigt staderande of alfa ett Lảnbiblioteks romaner och genom ett trågit bevistande of spectaclerna, inhaimtat kunskap om mycket som förut undfallit henne; hon hade hấ fâtt låra sig hvad känslor, belefvenhet, anstấndighet, hjerta och kânslofullhet ville sîga, och vänja sig småningom vid den jargan man mâste åga, fôr att âtminstone ha en anstót of goda tonen. Hon fann nu att det ei passade for en ung flicka, 50 m hon, att bo allena och emottaga visiter; hon föreslog sâledes Ryttmåstaren att fà taga sin

> mor

## 49

mor upp till sig, hvilken nyligen blifvit ăn* ka , och då denne insảg hela billigheten i detta fórslag, reste mamma snart upp på en Órebro Jagt, och Ryttmástaren etablerade henne nog rymligt att hos henne kunna fôrsamla eh liten krets af goda vânner, hvarì mamsell Jeahette smàningom bórjade spela rolen afen Svensk Lais. Namnet Westerstróm förefoll henne nu också hógst hyardagligt och oharmoniskt; hon förmàdde salledes sin mathma, att ándra det till Westanfligt, och mamma som redan lârt sig beundra sin dotters klokbet och goda smak, samt dessutom kände sitt beroende af benne, motsade henne icke. Dár bar vi pu mamselln sã utrustad med namn, kånslor och fin lefnads art som dä läsaren först gjorde hennes bekantskap. Om jag nu tillägger, att Ryttmâstaren vid denna tid af ârskilliga familjeforre hâllanden såg sig tvungen att ingå ett giftermål, som vâl ej gaf några sárdeles utsigter pâ buslig lycka och ågrenskaplig barmonie, men så många flera fo̊r retablerandet af hans affărer och framtida befordran; samt att mam= sell. Jeanette således, för att icke bli helt och hâllit öfvergifven, just nu stod i underhandling méd en gammial Brüks-Patron, sa vill jag hoppas, han skall finna som jag, att Baron. Wingenbjeim, till framgången raf win
plân ej behöfde kåmpa någon strdeles hårà strid mot den stránga dygden eller den betånasliga anstândigheten.

Då Baronen kom till mamsell Westan flagt den fóljande dagen, höll familjen sin middags måltid. Dâr suto begge fruntimren, och manselln i samma gentila dengt som gårdagen, vid ett odukadr bord, hvarpâ stod ett fat med latfisk och potatis och en butelj 81. Man var litet brydd öfver den frame mandes ankomst sä dír mal-a-propos, ura sâktade sig med, att man ej hade våntat ett si̊ angenåmt besók vid den tiden o, s. v. men han, som en man af verid, hiliken viste skicka sig i allt, och som dessutom bade sig bekantatt man ofta i de brillantaste has i hvardagsvis trâffar ett foga báttre arrange. sadt bord, ledde snart samtalet p̊̊ mera interesanta âmnen och kom fruntimren att glomma sin förliggenhet. Den gamla afligsnade sig snart för att taga sin middagslur och Baronen låmnades ensam med den âlkvårda Jeanette. Om jag skrefve Bocaccios tungomål och sàledes vore sảker att man fôr spräkets och tidens skuld forlåte mig de måst obscena yttranden, áfven om jag i ett samtal: lät en drottning som ville forfleda sin afiskare, tals om sin ungdom och sitt kóts lustar ; el.
ler om jag med Frankrikes Lafontaine fôrstod att göra berättelsen om en herde stundom lika angenåm som sjelfva saken; sả skulle jag kanske fôrsöka att med några lătta drag skildra den underhandling som nu förefölt emelian Baronen och mamsell Westanflágt, samt gifva lâsaren ett korrt begrep om resultatet daraf; men ou väljer jag den vida lâtrare utvigen att lăta honom gissa till alle detta och nåmner blout, att Baronen med Fruns och mamsell Westanflägts bifall hyrde dem en liten nẳt våning i sirt granaskap, completterade den med nódiga möbler, och fortfor sedan att i denna fristad sôka hvila efe ter dagens vederm $\delta$ dor och lugn undan verldsa bulliet.

Vi ha nu allt för långe, uteslutande, sysselsatt oss med vår hjelte ensam ; det afr dả tid att vi pả̉ nâgra ôgonblick lå̀mna honom och se oss om efter de ófriga handlande personerna,

Lâsaren torde af det föregảende årinra sig, att Baronen och hans svårmor voro \& ingenting mindre än godt fôrstảnd med hvaré andra. Nu da han beslutit undandraga sig hennes vâlde och sâledes med full kånsla af sitt oberoende ofta påminde om detta beglut? skades visst icke hennes vålvilja foe
honom. Hon försôkte att vinna sin dotrer pâ sin sida; men denna, som fórut hallit sig alldeles passiv, tog nu likvâl sin mors parti, dels af bójelse forr honom eller kånsla af, sin pligt, dels af gládje ofver det friare, gladare lefnadssått honnu boppades ta $_{3}$ fôra, och offver den fördelen som hárigenom tillskyndades henne, att slippa undan sin-mors tadelsjuka och stránga fômyndere skap. Gumman, hárigenom ännu mer fôrbittrad, dả hon sảg sitt, fordom sà tydiga barn, sin Brite Marie, uppstudsig emot hennes vilija, ofverlade en-eclatant hämd. En gammal Hofjunkare, lika vâlbórdig och ansik Baron, som hennes mảg, men lika renonce på denna verldens goda, som denne var fôr fem âr tillbaka, hade lánge varit bland Fru Commerce-Rådinnans beundrare. Hans bơrd hade vål alltid gjort det intryck pả henne, som den måste gơra på hyarje annan rik ånka af borgarclassen, hvilken ej har något mer att örtska hâr i verlden ån en respeetabel tittel. Hvarje tanka pả ett dylikt parti fơrsvann likvál hos henne, så 1 ånge hon hade någon forroppning på Wingenhjelm; sedan denna utsigt var forsvannen. afholls hon ända, dels at fruktan for veridens omdơme och sin mågs railleri, dels af ómbet fôr sin dotter, deis ock af jảme färelse emellan den gamla och unga Baroe

## 53

nen, hvarvid den sednare, med all den hátskher hon ân hyste till bonom, likvål nódvändigt máste vinna.

Nu dáremot bórjade hon betrackta den àldrige hofmannen med nâgot blidare ögon; hon fann hanskala hiâssa ej mer sà naken, de spridda silfverhåren, icke mer sâ glesa; hans torrhosta ándà möjlig att fördra; hans urmodiga, efter den gamla Fransyska hofetiquetten uppstufvade artigheter. temmeligen behagliga, och det flata skratt, hvarmed han beledsagade sina egna infallen, endast utmartikande en ådel sjelffornôjelse och, passande för en manaf hans âlder och stånd. Tror någon kanhånda att Hofjunkaren värkeligen blifvit bäture till kropp eller sjat, ss bedrar man sig mycket; Commerce-Râdinnan sảg honom ej eller genom kâlekens $\delta$. gon, ty två sextioåringar fatta ej gârna nảgon 'sårdeles hâftig böjelse fo̊r hvarandra; men hon var fórtretad pá sin màg och dotter; henves nya ägtenskap skulle, som hon hoppades fôrkrossa och fóródmjulka dem, hon skulle ága det outs ágligt ljufva nöjet att fả hàmnas, och fór denna njutning ofversåg hon gârna alla, sin utkorades bàde fysiska och moraliska bristfalligheter, ty hatmden är lika sá blind som kârleken, hans blindhet ât endast mindre ursácktlig och mera forbatlig.

## 54

Defta beslot blef lika hastigt utforde som fattadr. Hon emortog Hofjunkaren meya artigt ofn fôrr, och denne, som farn sig hárigenom smickrad och uppmuntrad, vàgade ândreligen âter framkomma med sina fordna förslager. Commerce-Rädinnan lyssnade benâget dârtill, och hura fôrvànade blefvo ej Baronen och Baronessan, som efter sin flyttning allifôr litet beso̊kt henne, dá de, nágra veckor dárpā, blefvo underrầnadé om lysningen, och korre efter inviterade till bróllopper. Man kan väl tínka att Barosen ej kom dir; detta steg $\delta$ fverraskade ech fôrtretade bonom, men nedslog honom icke. Han kunde nu ialla fail lefva utan henne; hennes nya giftermal bade vàl säleces fôr närvarande intet inflyzande pá hans oeconomiska stállning, men så myeket mer pâ hans husliga. Det enda band som förut, nåst kyrkans, fasiat honom vid sin hustru, behofvet af svirmodrens understëd ocb hoppet om ett rikt arf, var nu upplost eller nàra att upplôsas; blout den ägtenskapliga bojan âterstod, och då han burit henne utan nơje, sả lánge de ófriga stågtförhållanden àterstodo och hans. Fru ånnu icke hade nâgon rival, sâ kunde than numera ej annat kånna, än ledsnad dårvid och otålighet att bryta den. Han upphailde allt umgåge med sin svármor och lât sin hustru ej sallian tám-
meligen bittert ki̊nna sitt beroende af honom, den mesaliance han ingitt och de upp. offringar han giort för hennes skuld, Baronessan, god och foglig, sókte i bôrjan att genom sin tillgifvenhet blidka honom och etplâna hans missnöje; då hon dârmed ingenting utrifittade, fórdrog honialla fall med talamod hans elaka lynne, dels emedan hon fann att han pà sitt sátt bade fog dártill, dels emedan hon delade hans forrtrytelse offver hentes mors forrhållande. Men då hon icke desstomindre sag sin man med hvar dag bli mera kall och bitter, ofta icke, råa kade bonom på flere dagar, och då han efter eu sâdan bortovaro âtersyntes, i alla fall fôrblef tvîr och mulen, förgick sluteligen Jennes tàlamod; áfven hon tog humor, och så kom det åtskiltiga gånger till ganska hăftiga ordvâxlingar emellan de bâda makarne.
*ieu Baronessan, som nu dâ hion sâ myc ket mâste sekoa sin mans silliskap, giorde naignt tåtare visiter hos sina bekanta an forur, besökte alfuen ibland andra en Fru von Nollen. Deina, redan päärervígen från angdomens och skơnhetens tand, i. builket sednare hon tikvil alldrig vunnir borgarrătt, var nu ánka veh såg sig ur stånd att mera fângsia ni̊gon átskare, men faon Hikyál behofvet af sysselsittaing for sina tan
kar och kånslor fór att pả något sitt bevinga den trơga tiden. Att vâlja Vâr Herre till sällskap, och Himmelen till hela malet fôr $\sin$ sjâlls begår; dårtill var hon ånnu ic. ke nog gammal, dels var också denna utvag allefór mycket begagnad, för att gôra någon effect pà dena verldens barn eller hos dom vicka någon ofvertygelse ón alfvarligheren af ett sidant uppsàt. Ett annat parti mâa ste då vidtagas och tidens skick gaf det suart vid handen.

En egen slags vitterhet, som sedermera blifvit hedrad med namn af den suya, sỏkte just vid denna tid sima burskap bland oss, för att med sitt ljus fôrbăttra och Jyckliggóra vârt Fidernesland. Erfarenheten har val ånu icke utvisat hvad nytta vi skórdat dłُraf, hvilka uya upptáckter den fort i dagen eller bvilka mârkvîrdiga producter den frambragt; men dà en af dess förnïmsta satser ár en stark och lefvande tro, sà vål i poesie, som filosofie och thealogie, sà måste vi vâl annamma henne, om vi ej vilja passera fôr gudlöse kåttare och föracktare af alle hvad heligt och vördnadsvatrdt finnes i naturen. Det år sannt, vair tro har våt ännu icke bekro̊nts med någon uppenbarelse, then som sectens andra hufvudulpriacip âr en fiflig fantasio, sả behơfver
man blott inbilla sig att man varkeligen sett ooh fattat bvad som fóreskrifues, man vinner dả hvad den lofvat sinas smảngare: inspirations och dermed ár ju wailt hulper. Da det ấr en vanlig och nodvaindig egent skap hos hvarje stiftare af en ny sect eller reformator if en gammal, atte vara litet charlatan och inycket enthusiast, să förfelar han narurligtvis ej sitt andam3), det, att gó* ra proselyter och utmärka sig.

En impertinent Fransos, tvártemot sin nations vana, oantig mot det vackra honet, har pảstảtt att därskapen och fórdomen funnit sina ifrigaste anhângare bland damerna. *) Om jag, sã̉tim mera billig eller mera hơflig, ej vågar helt och hallet bejalsa hans sats, kan jag hikvál ieke medge att den så alldeles contradicerar min îffarentret. Hvarjs mensklig galenskap, sâ vidunderlig och förnuftsstridig den ân måtte ha varit, forfelade likväl aldrig att góra intryck på en viss class af mánniskor, nåmligen ynglingar och fruntimmer samt den råare hopen, dâ hon hunnit trånga ner till den; och detta af den enkla ordsaken, att de áro vanligen fórsedde med allt hvad som årfordras att bli apostlar och martyrer for den nya lărao, *) Ce sont par tout les femmes, qui font l'appui de la superstition. Dupuis.

## 58

ett ouppodladt fôrstând, en eldig fantasie och en lefvande tro - (se alla ortodoxa seligionssecters, alla nya uppfinningars historia, si̊som. Svedenborgianismens, Magnetismens \&c.)

Jag mărker att jag emot min vilja fórvillat mig frân ámnet och dessutom sagt damerna en artigbet, som jag vårkeligen: förebrâr mig sjelf och är skyldig alt reparera. Jag bôr dả till mitt eget urskuldande och till tríst för dem af mina skória läsarinior, som ej hoppat üfver denna sida, tilligga, att derta nyhetsbegatr, denna smidighet forr hvarje intryck, hvarken skadar deras by, berưfvar dein nâgra af sina talanger' eller ens strider mot naturen. De bii twartom just difigenom, head goda tonen och karlaznes tycke bestímmer dem till, artiga dockor, hvilkas umgânge ej fordrar mer eftertanka eller mer stadga, ín hivilken annan dockas 50 m hiflst och álskufrda leksaker, livilkas vackra utstoffering och angẹ-- nama joller fortiusar ógat och-orat samt retar sinnena, utan att besvára hjắrnan elles sysselsinu sjislen.

Fru von Nollen blef da snart intagen. ai den nya vitterheten och en nitisk parriegångare ior deo. Hon forstod yal lika litet

## 59

dess anda, som stiftarena sjelfua; men som de, ifrade hon sầ mycket mer fôr dess utspridande och declamerade eiver dess 18 r träffighet. Hon kopte flitigt alla secrens slirifter, bivistade dess fórelásninģar, och suin der pâstâs, bidrog hon mied pensingeundersiod till urgifvandet af dess tidningar, ett barmhertighatsvirk, sả stort och si̊ väl anvándt, att det virkeligen fortjenar bäde bimmeien och en árestod, som kunde på nägot tjenlige stálle uppresas $i$ den lidande munsklighetens vdnners samfend. Som hon Iikvát ej sállan råkade i förlagenhet, dỉ hon rảgon gang tillspordes om denna littecatiars plan och grundprineiper, emedan hoin alldrig frâgat direlfer och dessa saker fôr ofrigt voro en hemlighet for alft fornuft, bestöt hon att làta undervisa sig i deń him: laburna vitterherens hufvudstycken, och engagerade således en ung Magister Sippenbom att stundom bes $\delta \mathrm{ka}$ benne och meddela henne nàgot af sitt eget ljus.

Baronessan Wingenhjelm bórjade nu art stundom gora visiter hos benne, och lărde sảledes âfven kảnna Magister Sippenbom. Som denne \&ifven kommer att spela en liten role i min roman, torde det ej vara ur vägen att lásaren förut gôr hans be. kantskap. Han kom fem år for rut ur sko. Jan, och var nu fyllda tre och tjugu àr,
vål ingen promoverad Magister, men blygsamt âtnöjande sig med blotta titteln dåraf; forsedd med en helt liten, knapt synlig bvit krage, men sả mycket stơrre coupdevant; en icke just obehaglig figur, som i bóg grad vann hans eget bifall; med predikogåfvor, som han forrmente vara jämförliga med Apostlarnas, men om hvilkas tillvarelse hans åhôrare ej hade nägon kánnedom; ágde därjämte en stor beundran för Schelling, som han ej hade lást, och en brinnande andagt för de vitterhets-helgon, som Upsala litteratur-sällskap beslutit att canonisera. Han talade bestảndigt om sina snillefoster, efter ingen annan ville ha den mödan, bar ståndigt en bundt poetiska skrifter, madrigaler, sonnetter, m. m. i fickan och en nomenclatur af kiduslor, hänryckningar, naturskónheter, konst, ach genia-. litet pâ tungan; var stolt och rak mot de materiela varreiser som ej kunde fatta hela hans vårde eller af hvilka han ingenting kunde vâtra, men mjuk och smidig mot en hvar som var ófver honom eller bvars förtroende kunde bli af nâgon nytia, och hyste fôr öfrigt kárlek och våivilja till blott en enda varelse i naturen - sig sjelf. Utan hvarken skicklighet eller vilja att gagna och ur stånd att skada, var ban en al dessa nifaniskor, som om de afkládas deras kropp*
sliga foderal, skolle af bela deras varelse âterstâ - jŝmt ingenting. Denne yngling var nu en medlem af läroståndet och vid tre och tjugu års älder beståmd att fơrkunna religionens lăror for forsamlingen, med sin ärfarenhet, sina råd, sin visher och sitt exempel oppmana till christendomens dygder, bestraffa utsvåfningar och laster, trösta den bedrofvade och uppmuntra den hopplōse. EÓr ett sekel sedan skulle en dylik predikant visserligen ha uppváckt for rargelse och medómkan; men tiderna âro nu mera ej sả råa och oupplyste, och folket bórjar smảningom ofvertyga sig att man vid tjugu år várkeligen kan vara bảde klokare och årfarnare ån man fordom var vid femtio. År detta icke ett öfvertygande bevis på värt ärhundrades företråde framfơr de förflutna, sả vet icke jag?

Baronessan fattade snart lika mycken smak för den nymodiga vitterheten, som hennes vãn, Fru von Nollen. Begge fruarna studerade och beundrade den nu tillsammans. De funno den allt mer och mer fortráfflig, ju mer de vandes vid dess former och therminologie, och forfjusades i synnerhet af de stycken, dafr det hvarken fanns rankar eller plan eller sammanhang eller meter, och hvilka, som det pâstâs, ej voro de minsta till antales, De beundrade
den charmanta idén, att stifta en vitterhet, där man alldrig behoffde anvânda hvarken fôrnuft eller eftertanka, dar bivem som ville kunde bli skald, allenast han lät sin fanrosie vildt kringsvárma i etherns symder, uppteclinade dess chaotiska drommar utan nägot band af system eller merer, fikide elter det sâllsamma, befíngda, åfventyrliga, som altid írbjuda sig for en oryglad in bildning, samt fór det slóa fôrstándet och den, till fullkomlighet drifna egenk i rleken alltid kan passera for snille, kraft, individualitet, o. s. v. En skaldekonst, som for offrigt antingen nojer sig med att siga in genting, eller ocksâ cndast uppstâller en mångd áckligt öfverspinda, kânslosamma ordtermer och hopfiser nảgra tomma fantasiebilder till ett vidunderligt sammelsarium, lait och haltlosst som sipbublan, men spe. lande med en mágnd fârgbrytningar som hon; som forkastar moralen och den populaira filosofien, kl̊dda i digtens slôja, såsom ett djaffuctens påfund, och föracktar valljudet, rimmet, ordningen och metern, såsom en fransysk flârd och småsgtigher; denna skulle nödvändigt behaga fruntimmer, som ej älskade den ledsamma moralen, som så gårna velat passera fór belletrister och som nu sâgo de enda fordringar som de ej sunnat uppfylla, zrvágenrőjda.

## 63

Man studerade med all magt Poeticka calendern fôr alla âr, láster i Litteratur tidningen och borjade sluteligen sjelf forsolka sina gảfvor. Magister Sippenborn blef förtjust ofver deras talanger och lofvande fullkomlighet, och svor vid sitt eget snille att, de en dag skulle tála mod Sveriges storsta skald. Han uppmuntrade dem till nya förs $\delta k$ och skref ett lângt madrigal $\delta$ fver sina elevers skónhet och genie, samt glómide dárvid ej eller att prisa sig sjelf, som med sin undervisning framkallat deras harmoniska sånger.

Magisterns person gjorde likvál intet sârdeles intryck pẩ Baronessan. Hon var val charmerad af hans snille och af den vitterhet hvars Apostel han var, men hans figur fann hon altfór tillgjord och smâsóc och hans våsende stundom för mycket narragtigt. Men dà en tjensfagtig kammarjungfru hade skaffat henne underrattelse onm Baronens besôk hos mamsell Wâstanilligt, dá ópnades ándteligen hennes ogon; hon fôrstod nu ordsaken till hans kallsinnigher, och hennes missnofje utbrofe i en djup ooh Jiflig harm. Magister Sippenbom vann hu med hvarje dag allt mer och mer hennes tycke; hans sâtt att vara fôrlorade allt mer och mer det våpiga och affecterade hon form ut funnit hos honom, och han sjelf förefôlt
henne snart åtminstone likaso̊ salakvfrd som hennes man. Dennes kold och bitterhet tilltog imedlertid dagligen och Baranessans fórminskades ej eller; dả hon hade den svagheten att beklaga sig for Fru von Nolleh och solka râd och trôst hos Sippenbom, kan man väl forstả att dessa ej bjödo tilt att mildra bennes fortrytelse eller stilla hennes upprörda sinnen. Sippenbom skref tvårtom långa canzonetter, hvari han beklagade hennes lidande, liknade benne vid dea spida liljan, midti $\delta$ knen utsatt for solens bránnande strålar, åkallade Auko - Thors iskor att krossa den kínslolose trädgârdsmåstaren, som skulle vatma denna blomma, men lát henne försmågta, tillbjöd sin tjenst och sin vänskap \&e. Effer bvarje sådan ridplågning minskades v $\$ 1$ Baronessans sorg, men hennes háfrighet tilltog och üfvergeck snart sjelfva hennes mans. Denne àter, som vál mårkte hennes fórándring, men ej brydu de sig om ordsaken dertill, blef likval mer glad ân ledsen derår; han kânde fruntimmerna nog myeket fór att veta, att dả de lita sin harm utbryta, âr deras smărta redan öfver, och man behơfver dâ ej befarai att de skola do af sorg. Han gjorde salledes huad han-kunde, att reta hennes humór, Thac mera envisy merai båflig ån vantigt och

## 65

dả hon hârvid ej sållan utgiót sig i en ström af firtbråelser, 10 g han till forevindning henres bestândigt elaka lyone och omójligheten för honom att uthärda det, byrde sig en vâning på en anuan gata och flytiade ifro̊n henne.

Några månader förut skulle denna skilsmîssa ba forkrossat Batonessan långt mer ån hennes mans orrohet. Sâdana afo fruntimren; de smårt s djupt kanhárda ab deras månners flygrighat, men se den ej såltan med en viss hemlig gládje, emedan den upphôjer deras egen dygd och gör mannen, genom kánslan af ett uppráckt fel, genom medverandet af en oforråt att godtgôra, pâ vist sîtt underlígsen och beroende af dem; om de med forsigtigher kunde bára denna triumf, skulle verlden såkert se mindre olyckliga eller upplósta ágtenskap; men dà de háruti oftast finna en ursäckt fôr hvarje egen brist och ett râtuffardigande af hvarje offverdnfvir ansprảk, aflăgsna de genom fórebrảelser och otidiga pretentioner sina måns biâtran helt och bållet ifrân sig. De aftska att beklaga sig, af hvad anledning som hälst, och rase ej fôrr, ån den fôrolâmpade mannen icke lángre vill vara färemălet for deras elaka lynne eller undandrar sig deras despotism. Man hớr $;$ romansprâket sả ofta talas om ágtenskaplig trohet; där kan det ockn
så passera, men ilden vanliga verldens funo gomal bôr man alldrig lágga nâgon sârdeles vigt pá detta ord. Innan hymens band fórenat twâ älskandes polifiska varelser och upphất det strãnga moraliska tvânget, ầr troheten en hógst våsenilig sak; men emelJan tvà redan gifta, uigör dew ej den oundvikliga beståndsdelen af deras sållhet, Det gifver samhålsklasser, dâr den till och med blir pá sitt sått om $\delta$ jlig, âtminstone sákert sallsynt; dár, hvarest man ej gifter sig for att uppfylla naturens och statens fordrin: gar, att fà en driftig hushâllerska och en mor àt sina barn, utan fór helt andra orsaker, af egennytta, familjeforthôllanden \&c. dấr utgôra hustru och man ej eller alltid ett eàtskiljeligt helt; de áro två varelser, som interesse och convenance fórenat, men som tänkesâtt och böjelser lika starkt strâfva att àtskilja. De samma band af en ståndig sammanvaro, en gemensam sysselsáttning och en kânsla af nödvåndighet fôr hvarandras bestảnd, som fâster borgaren och landtmane nen vid deras hustrur, är ej lika gâllande i de hógre stånden, Ágtenskapet bôr då dâr vara mindre riguróst, om det ens skall kunna existera; detta ofr en visst icke behaglig tidslynnets fordran, men en, hvarefter man likväl måste rätta sig. Hustru och man b $\delta$ sa då någon găng dâr göra mi *Jre anspråk på en strâng trohet af hvarandra; men man
skall nästan allifd finns, att der år karlarna som mást behofva denna eftergift och fruntimmerna som skånka den. Fivarna áro oftast 1 detta afseende mât toleranta, och man skafl - denna rátrisa máste man göra dem - salifan se en hustru otrogen mot $\sin$ man, forr is denne Rilvit foista anledningen och befriat henne frán sin pligt. Jag upprepar likvál order süllan; ty det gifves âtskiilliga urdantag, hvilket lăsaren kanhå̀nva någon gånğ, âtfarir; men om dessa ãr hâr icke fràgan.

Jag har sålan sett något ägrensksp uppIŐst, dår mannens trolo̊shet varit den vărke. liga ordsaken, eller mer àn blott en forirevândring; men jag har sett mánga ägta maa kar átskilda fôr etr upptåckr snedsprång a hustruns sida, Jag har likval funnit, atr de flásta ágrenskspsskillnader haft sin grund i sinnenas disharmonie, i obenígenheten art ge efter fôr hvarandras onskningar, i of $\delta \mathrm{r}$ dragsamheten med små brister hos hvarann, o. s. $v_{0}$ Om jag satt mig före atr ordentligt afhancila detra árane, att undersóka huruviga quinnans sinnesdaning gotr en otrohet a hennes sida moilig utan en fullkomlig for áno dring i hela hennes tanke- och handlingssaitr, utan våtesiöcande at hennes ofriga pligter, m. m. sà skulle jag snart kunna fylla en hel bok dármed. Men då jag, så litet mójo. lige år, vill trơtta mina lasares tålamod, hyile
ka som jag vå vet, ej silska tjocka volumer elier langa athandlingar, af det enkla skălet att de fordra något mer penningar att kSpa och litet mer uppmârksamhet och efm tertanka att genomlảsa, ån de brochurer som ett par år bortât urgjort deras, vallust, så vill jag spara denna unders 8 kning till en annan gång, Men efter vì sâ mycket álska fransyska mónster, vill jag endast irinfa, att Fransosen ár i sina fordringar pả figterskaplig trohet och beståndighet mer tolerant ân nảgon annan, ochatt hans efterdóme ånda till en viss pankt fortjenar imiteras.

Baronessan blef nu icke sả helt och hållit nedslagen af Baronens flyttning; hon sorgde ej $\delta$ fver missförstândet med en álskad man, utan harmarles blort ofver dess offentliggörande för verlden och dét uppenbara fórackt hon tyokte sig finna dárati. Hon beslöt då att betala lika med lika, och lâta den trolöse se, haru fo̊ga hans förhâllande geck benne till sinnes. Hennes val flll på Magister Sippenbom; fórtroendet till fionom och den hilla håmdelystnaden beståmde henne likvăł mer dårtill ân någon vårkelig böjelse. - I forrbigående skall jag åfven råda mina đ̂skvairda lâsarinnor, att dả de par depit válja sig några slags vån- eller foljesla= gare pâ lifvets to̊rniga stråt, hấldre vă̊fa en alskare in en man. Den förre kan man suart bli af med, då man ledsnar vid ho=
nom, men det är icke likaså med den sed. nare- Väl besitta en del fruar i hóg grad konsten att gora sina mân ledsna vid sig, dả de ônska nâgot ombyte, men ett sådant. âr likvat aftid sả forenadt med en maingd svåtigheter och ussatt for verldens oblida omdómen, att mångeñ, håldre ån att blottslatla sig därfüre, nådgats ta det partiet att draga sitt kors med tålamod, - Sippenboum bodde borta på sóder; men Baronessan, som nu ofta-hade behof af hans unginge och deltagande, fann detta allt for affagset; hon önskade sảledes att han skulle flytta henne nârmare, och då. hans tillgaangar ej medgâfvo att hyra sig rum i grannskapet of Drortninggoran, ansăg hon det fór en liten och ljaf appoffring att i detra fall komma hans kas5a till undsâttning. Han besolkte nu henne lika sâ ofta som hennes man mamEell Jeannette, det, vill sága dagligen; man skref tillsammans elegier, idyller och sannetter, lappade ihop liexametrer och sestiner, och lit blott da och dà sina poetiska hánryckningar afbrytas af mera materiela occupationer.

Brite Marie liade emedlertid, hvilket var ganska naturligt, da hon stótte sig med $\sin$ man, ảnyo forsonats med sin mor. Denna hade, som vi redan nâmnt, ocksà blifvit gift med en Baron och njoेt nu den, fordom i hennes ógon så outságligt ljufva áran att
heta Fru Friherrinnan Siffuerfeldif menåfven denna ära hade nu forlorat hela sitt várdo for henne ouh var åtminstone icke i stand att utplåna alla de miss $\delta d e n$, hvaraf hon fann sitt nya dgtenskap vara åfäljdt. Det var tikvafl icke glansen af hennes nya ständ eller bơrdan hennes hóghet som nediryckte henne; utan det var eodast och allenast hennes Igta hăfifs, allefór tángt drifna, kârlighet och onsarg on hernes bisra, som plägade henne. Den gamla Hofjunkaren var annu nàgra veckor efter brólloppet lika artig och forekommande som under sitt frieri; beundrade Jonu lika varmt hennes vishet ech skrattade lika högljudt àt hennes, som at sina egna, infállen. Men ban hade också sina goda skál dártill. Han forestallde ofta sin Fru, huru litet tack hon hade af sin dotter och mág fôr altt det'goda hon bevisat dem; att han borde straffa dem fôr denna fórsummelse af deras skyldighet och gosra dem begge arflósa. Det var dà tydligt att han Onskade intaga Brite Maries stălle och bli $\sin$ Friherrinnas universalarfvinge. Men dár. pà ville gumman likval alldeles inte gà in. Dels fann hon, att hon dárigenom skullo sâtta sig $i$ fullkomligt beroende af $\sin \mathrm{man}_{3}$ dels talade naturens rost till hennes dotters bista, dels bérjade denna nu bli oense med sin man och sâledes att nårma sig till. baka till henne. Hon begådrde dà alltid
hatänketid si ofta henmes man framkom med detta fôrslag, giorde smă inkast däremot, o. s. v. men dă han blef mer envis, afslog hon det ändreligen helt och hållet. Nu foråndrades pa en gång Hofjunkarns upp. forrande. Hans artighet fórsvann, hans beundran för sin Erus många goda egenskaper likaså, och hans omsorger för henne öfver. flytades pả hennes hushâllning. Han fann att de lefde alldeles for $\delta$ fverfiodigt; equipaget var en syndig luxe, som borde afskaffas; kusken och den ena betjenten- áfyenledes; icke eller behôfde man ensam bebo hela haset, utan den ofra våningen kunde hyras ut ; man mäste, med ett ord, inskrånka sig så mycket mójligt, fy siderna voro svảra ooh sparsamhet nödvândig. Hans Fru var allufor klok att icke inse râtta ordsaken till allt detta; hon fann väl att något sparsamhets-begår var grunden dårtill, men likvál hvarken für hennes eller hennes dotters båsta, utan blott for hans egen skuld, på det han, ifall han blefve ánkling, måtte ha quar nảgon liten behallning. Hon, som alldrig var van att lyda någon annans vilja an sin egen, kunde möjligen med godo fórmás att râtra sig efter sin man? hon som varit enradande i sitt forra ågtenskap, skulle hon nu lăta beherrska sig i sin ordning? Hon fơrsôkte då act gờa ett kraftigt motstånd; hảr kämpades nn hârd och envis kamp, men

Hofjunkaren, såsom det anstår en ädel Ridadersman - geck likvål dárifràn med segern. Gumman maste ge vika, och henhe itcistod nu mera ej annat, in att med stickord och sura miner ge sin ovilja tillkänna och i sin dotters skote utgjuta hela sin fórtrytelse.

Så stodo sakerna en tid borrtảt. Baronen giorde táta visiter hos mamsell Jeannetre, och tillbragte for öfrigr sin tid sâ rolight som möjigt, i sosieteter, pa baler, och spectalkler, spelade đáremellan titt partí boston, med flera dylika đ̂da tidsfôrdrif som âgnả en man af börd utan sysselsätening. Hans Fra glorde bessk hos sina bekanta, och undvels dărvid sà mycker hon kunde att rảka sin man; magister Sippenbom skref sonnetter och visor, och corrigerade hennes concepter. Friherrinnan Silfverfeide st $\delta$ rde likvil som oftast deras studier, emedan hon, di hennes man inskränki deras huslaallnieg Îda till att neka henne gora sina vanliga middagskalas, numera endast såg sin dotter och nâgra fâ jämnariga, hvilka hon kunde goira föriroende of sitt lidande och i bvilkas säliskap hon fick utandas hela sin harm.

Dessa tre personer hade dả fồ andra gången genom eget val skaffat sig en $v \neq$, en delare af sina bekymmer, eller hvad man vill kalla der; de trodde i búrjan alla tre att deras egit hjerta och derts fria vilje bad de bestämt dem dârtill; de väatade sig pug

## 73

mera en följd af gyllene dagar, och blefvo bedragna i isin våntan. Sâlliseten år, som man pâstâr, lika flygrig som lyckan; men man giór dem bàda orâtt; allt ankommer endast pâ sâtret huru man sôker dem. Fåfínga, sinnlighet, fantasie, nycker, hâmadłystnad se dấr de passioner som drifva mángden af menniskor till deras handlingar. I dessas tillfredsstállande tro de lyckan eller lugnet ligga fórbargade; de irra sig båda om hen, nes vásende och sina egna onskningar, men hvem tillskrifva de skulden till sin a gáckade fôrboppningar? Månne sig sjelfva? Når giorde dâ hvardagsmánniskan det ? Hon vore ej sådan, om thon färstod sina misstag och árkånde dem.

Baron Wingenhjelm, dâ han skiljt sig fràn $\sin$ svârmors fórmynderskap, undslup. pit sin hustrus sâllskap och förebrảelser, och i fred kunde Ofverlámna sig ât alta de förstróelser ban âlskade och ville njuta, fann sig i bórjan oåndligt lycklig. Men ibland flera andra Gudomligheter som beherrska meaniskan och styra hennes öden, ât åfven en som kallas vanan, i sanning ej den obetydligaste. Denna har den sallsamma nyeken, att gôra det ledsamma drågligt och dáremot fôrminska vârdet af det goda. Vår hjelte árfor Alven denna hennes nyck. Snart fann han sin sâllhet allt mindre och mindre afundsvård; don tvångse
lóshet hivari han tefde forekom honom min. dre rolig, ån han fôrestăllt sig; mamsell Jeanette syntes honom blort en obildad flicka , lika mycket utan talanger och sundt fôrstånd, som árbarhet och seder; såsom en docka, af hvars gyckel haris sinnen kunde förstrés for nàgra ögonblick, men ej ffáttras för lángre tid. - Han uppráckte snart den hâmd haps hustru -tagit pá hooom, och detta förókade fór en then tid hans bonne amsies behag i hans ögon. Han funderade på àtskilliga planer till vedergállning; han ville ordentligt låta skilja sig vid henne; men hans sansade förnuft återförde honom snart på ordsaken till hans hustrus otrohet och han fann den blott hos sig sjelf, Han bôrjade eftersinna huru orätt han uppfôrt sig mot henne, och att, om nảgondera hade ordsak att beklaga sig ofver den andra, var det säkert hon. Han insåg na, di hans paslon hunnit lugnas och hans sinnlighet blifvit tillfredsstalld, hvilken stor oförsigtighet han begaitt, dã han flyttat ifrån henne och därigenom látit hela verlden veta det missforstånd som var dem emellan. Vi'ha redan presenterat Baronen som en man af verld; lâsaren kan đå lârit fôrestålla sig, hvilket lodsamt intryck det skulle gơra på honom, att veta sig ha kunnat ätminstone sauvera apparencerna, och att icke hatva gjott det.

## 75

Alf detta sammanlagt giorde honom met ån vanligt eftertánksam; en fóga vålkommen gäst, som likvål ofta plăgar beso̊ka de stora, infann sig hos honom - ledsnaden; han sảg nu mera sillan mamsell Wístanflägt, och var i hennes sillskap slundom sill bch med kall och tuår. Denna márkte snart hans forrändring, och fruckrade att hon fätt nâgon rival. Den hon aldraminst kunnat misstånka dârfôre, var likvál hans egen bustru; hon befarade tvârtom, att han gjort nàgon ny bekants'sap, och bórjade således, som en klok flicka, att i tid se sig om efter nàgon, som kunde remplacera hunom, i fall så skulle beho̊lvas.

Ehure Earonen lefde skild frân $\sin \mathrm{Fru}$, mâste ban likvål underhâlla hennes hushål; dels kunde hans svàrmor ej göra det, sedan hennes man behagat åtaga sig förvaltningen af hennes kassa, dels skullo hans stollhet ej eller ha tillatit honom att af henne emotta något underst $\delta d$. Men då han vid ärets slut ofversåg sina urgifter, fann han att dessa bestego sig jomnt till dubbelt mot inkomsterna; i synnerher oppgeck ar tikeln Hus-byror till det enorma beloppet af Tvätusende Femhundrade Rihsdaler. Detta sảg han vâl kunde båra sig for ett enda âr, men huru i lángden? Hans hustrus arf efo ter sin mor var ånnu ett oupplo̊st problem, bảde $i$ anseende till gummans goda hálsa

## 76

och till den disposition, en nyck kunde förmả henne att göra. Försigtigheten befallde dà att ej förtàra mer ân intresset af sitt kapital, och en indragning af utgifterna var sảledes nódvêndig. Men huru verkställa denna? Den iăttaste utyägen hade visserligen varit, att flytta tillbaka till sin hostru; men han skulle dâ nödgas gôra fórsta steger, nödgas Srkinna att han felat - och detta forbüd honom hans stolthef. - Men, torde några af mina lásare ropa, hvilken mala placerad stothet, att vilja ruinera sig, dâ han så uian mठda kunnat forblttra sina affärer! - Jag svarar dà att denna ej var mer pâ orâtt stâlle, än mânga aadra grundsarser, som den sá kallade hedern upprest bland folk af goda tonen, t. ex. den, att bedra sina kreditorer, lăta husvård, skrâddare, skomakare \&̌c. vara obetalta, for att liquidera en spelskuld, for hivilhen man ej bekommit någon annan valuta, án nöjet att under ett rus fà förstóra sig sjelf, sin fa* miljs vilstind, sin kredit och sin lycka, Den lugne filosofen skall ej mycket berömma denna slags heder, och áfven må hánda kalla den en onaturlig fôrdom; men jag bùr dả ârinra, att jag ej skrifver nà̉gon roman hvarken om eller for honom.

Wingeahjelm hade pà en tid fumnit mamsell Jeanette nâzot mindre glad, stundom till och med eftertanksam, och ofta

## 77

antingen borta, då han besolkte henne, eller ocksă just dả hemkommande. I bơrjan fâste ban ej någon uppmárksamhet dårvid; men småningom uppvăcktes likväl hans misstankar. Dessa árhôllo likvål snart full visshet, dả han en dag ámnade resa åt landet, och wid forbifarten stadnade utanfor mamsellns boning, for att taga afsked af henne. Han kastade sig ur vagnen, sprang uppfôr trapporna och öppnade sin álskarinnas dörr, utan att efter vanligheten låta anmâla sig. Flat och harmsen stadnade han vid dorrren; då han fann sin skóna, som nu ej anat hans besolk, sysselsatt att med en annan vån ưosta sig ófver hans frånvaro. Men hans fơrvåning ökades likvål ånnu mer, dả han i hennes sållskap igenkánde - hvem tro mina låsare? - jo ingen annan án etherns son, skaldekonstens âlskling, fantasiens och inspirationens fórsifödde, $\mathrm{Ba}-$ ronessans trogna lärare i språkets musik - Magister Sippenbom. Fơrargelsen váxJade hos Baronen med lofjet Sfver denna upptåckr; han sansade sig likvál snart och fann, att ett utbrott af hans hetta skulle gora. det onda vêtre, men icke báttre; man âr dessutom ej gârna svartsjuk om det nats ej mer âlskar+ Ett hógljudt skratt var si̊ ledes den enda hâmd han tog pã den otrogna. Denna jumte magistern, ăterkomna från sin förlägenhet och uppmuntrade af det

## 78

sått, hvarpå Baronen upptog hela denna håndelse, bưriade nu urskulda sig, och man kom till en fôrklaring, som jag bảr i korrt het vill meddela läsaren.

Baronessan Wingenhjelm, som började finna både Magistern och hans verser altt mindre fór tjusande, ju met hon blef van vid dem , kände sig. snart ; sin fribet och sitt oberoende ej lyck. ligare an hennes man. Med detsamma bennes harm svalnade och hennes tycke for Sippenbom aftog, iterkom hennes svartsjuka och, hasd som ofta hos fruntimren år detsamma, hennes bójelse $\mathrm{f} \delta \mathrm{r} \sin \mathrm{man}$. Hon ónskade âtminstone veta hura han maidde, hvarmed ban nu for tiden sysselsatte sig, och i synnerhet huru ofta han besikte mamsell Wåstanfligt. Hon gaf magistern i com. mission att utforsisa detta, hvartill han genast var beredvillig. Han nppsókte mamselln, och till en icke ringa glädje och fơrvåning fờr dem bâda, ăters3g han i henne en gammal bekant frinn hans fodelseort, Jungfru Johanna Brask. Deras bekantskap forrnyades snart igen; magistern glömde att rapportera för Baronessan allt hyad han feck veta, och glömde till ock med som ofrast att besỏk a henne, emedan Jeanette nu mera upptog en del af hans tid och hans bjerta. Det ar mig obekant, i hvilken gren af vitterheten han gaf henne un, dervisning; men visst ir, att hon var ganska be. gärlig därefter; da hennes rum ej alltid voro pas. sande härtill, i anseende till osäkerheten for Ba ronens besók, móttes man, än hemma hos magistern, än pả nigot värdshns utom sraden, och det var vid en af dessa lectioner som. Wingenhjelm râkade komma ni̊got mal-a-propos. Man torde kanske forvanas dfroofver, att den snillifike, själo falle, zetheriske Sippenbom kunde forredraga fram:
for den, med honom sympatiserande Friherrinnan, den illiterata, nuatériela mamsell Wastanflågt; men man bơr ärinra sig, att den hógre xethern ôr en oündligt fin luft, hvari àfven de lyckligast orga* niserade andar ej kunna stå ut med, att beständikgt vistas, och hvarutur deras grofva ursprung stun. dom drar dem tilibaka ner till stoftet, Jag skulle härvid kunna góra den anmărkningen, att af hund drade romaneska, känslofulla, ófverjordiskt svärmande sjalar, äro nittionio till sitt värkeliga väsen lika så materiela som vi andrà jordklotets innevà. nare, af den enkla ordsaken, att dessas xetherflygt , Îr ett onaturligt tillstănd af affectation eller lôrvridning: men jag vagar ej fulffollja denna, af frucktan att såra en del af våra fôrlattare, och .- hvad som skulle göra mig otröstlig, äfven en stor del of vâra damer.

Baronen blef ganska nojd med denna underrättelse, emedan han däraf trodde sig upptäcka lika tänkesätt hos $\sin$ hustru som hos honom sjelf, cch således en fórsoning syntes honom latt att värkstålla. Han forrebrådde ej Jeanette hennes otrohet, utan sade blott magistern, att han on skade slippa se honom hos sin Fru, till hvilken han nu geck, och lämnade sả de bäda alskande, harmsne offer sig sjelfva och ej litet brydda of ver hvad som skulle hânda,

Bafonessan blef ganska főrvånad öfver sin mans ankomst, hvilken hon icke sett på flera månader. Hon forrso̊kte vål i bo̊rjan, att spela den kalla och fórolämpade, men Baronen kảnde fo̊r väl bảde henne och fruntimmer i allmänhet, for att häraf làta afskräcka sig. Han förklarade benne sin uppo rigtiga ånger, och sả ròrd bon äo blef däraf, sã flat och fortretad blef hon af dess beråttelse om den upptäckt han nyligen gjort. Baronen märkte genast hvilket intryck denna giorde pá-henne,
och begagnade sig sikickligt däraf. "Du ser, min sodta Brite Marie, fortfor han, ơn Cicishé och min goda vän ha ej varit trognare mot oss, än vì sjelfiva mot hvarannan. Vi bóra likvasl vara sltföe kloke att ta humór därofver. Vi ha begge misse kảnt både vår pligt och vâr sanna fôtdel. Jars vet att skulden därtill ligger hos mig; jag kan ej gobra det skedda ogjordt, men jag kan bjuda till att forbattra witt fel, och hoppas att di vinna min makas tillgift. Bide Sippenbom och Jeanette voro tva rivaler, af hvilka vi ingendera bort befara nâgot, och som ej eller, ensamne, varit på nîgot sätt farliga fòr vảrt lagn, om ej misshälligheteh oss emellan baft audra ordsaker. Jag har, jag. medger det, i verldens ogon haft mindre tort af min otrohet mot min hustru, in af den dảrskapen jag begeck att flytta ifrản henne. Utom det obehagliga i detta fôrhâllande mellan hustru och man, skulle det på nagra år helt och hâllet ā nyo derangera mina sffïrer och sätta mig i beroende af min svärmors eller, ánnu värre, of hennes mans godtycko. Detta māste jag genast godtgöra. Om du tillăter, kommer jag annu i denna dag tillbaka till dig, ăngerfult och förbättrad. Vâra rivaler lämne vi it deras ode, de passa büttre fôr hvarann,勒 Por oss. Vi vilja hürefter vara mer toleranta och jag hoppas, att vi skola befinno oss vall darivid."

BatonesSan var redan forrut allttơr mycket bójd att-fôrlåta, - och hvilken hustru i hehnes belägenhet och med liennes t?nkesitt hade ej gjort det. Hon geck in pả sin mans forslag, och d-nne flyttade också värkeligen dagen efter tillbaka till henne. Man hade á ómse sidor sà mycuet att glomma och forlata, att man de forsta dagarna fann sig något generad i hvarandräs selliskap; men vanan fórjagade snart detta tvàng. Båda hate nu
fór:
fors 8 lkt en for ả̉ndring, utan att vinns något därvid; salledes tog man nu det kloka partiet art bâlla sig vid man ágde. De hade lofvat hvarann fordragsambet, och Baromessan feck spart små tillfillen att uppylla sitt 10 fte. Det af obekant om Baronen någon gång âfven behófde visa $\sin$ tro med sina gärningar; men visst är att, da hans fro ett ar. efter deras försoning skånkte honom en manlig arfvinge till hans namn och förtjenster, var denna skảnk honom ganska välkommen, och de tvà makarna lefde sedan den tiden dubbelt enigare och fortroligare. Baronessan, försont med sin man och sysselsatt med sin sons uppfostran, fórglönde snart sin vitterhet, skrattade st den ikapp med hvilken klok mânniska som bälst, och lât utan saknad sin sånggudinna, lik sả mângen an. nan poets, d $\begin{gathered}\text { i } \\ \text { sjelfva } \\ \text { sin } \\ \text { fódelse. Hon formǎd- }\end{gathered}$ de snart Baronen att 3aterse sin svărmor och form sonas med henne, och dả Hofjunkaren, Högvälbor* ne Herr Friherre Silfverfeldt en tid därefter lamnade benne, forr att gà till hvila hos sina fäder och fore dem fórtälja sina ärorika gärningar, emedan rycktet dárom troligen icke forregâtt honom, njót gumman ănnu i några år den obeskrifliga äran, att, sjelf Enke Friherrinna, ha en Friherre till màg och gunga pà sitt knä en Eriherrlig sonson.

Jag har ingen fullstảndig kunskap om Magister Sippenboms och mamsell Wästanflagts óden, de kände hvarann för mycket vål; den himmelska kärlekens, den rena sympatiens band hade fórut alltfor nåra förenat dem, att de ânnu skulle ba behơft kyrkans; de voro dessutom băda fórmycket filo. sofer, att fråga efter detta, svagare själars bländvärk och att icke ömka sig ofver sådana eländiga menniskofunder, som lysning och pråst-vigsel, De foljde
hrar och en sin andas kalletse; mamsell Wistanflágt, som var mycket meunisko-ålskande, fortfar troligen ànu att góra en och annan forsmágtande christendomsbroder lycklig, och Sippenbom informesar stundom ännu uagon dilettant i nya vitterbeten. Det ât sannt, hyarken bon eller kyrkohistorien bar tills dato upptåcknat hans namn i minnets tempel; men han delar häri lika ode med sả mânga andra store män, dem deras samtid belo̊nt med otacksambet och glomska. Kanhanda skola dessa badda personager en annan gång uppträda i nya roler, men till dess recommendera de sig i lấsarens atanka.

Se här då, mina äłskvärda damer, min roman. så ansprakslós och bvardaglig, jag lofvat den. Kanhảnda skall man fórebrâ mig; att min scen är alltfór inskrïnkr, mina hándelser alltför triviala, mina karacterer alltfôr fadda, mina målningar utan halllning och min moral alltfór commod. Jag har i detta fall intet annat att svara, ân hảnvisa till tittelbladet, och árinra om haltlósheten af det âmne jag haft att behandla. D\& min bok troligen råkar i händerna pa de oblidkelige litteraturens domare, som fóretagit sig det ädla och módosamma värf. vet, - att recensera allt som innom Fäderneslandet stämplas med trycksvărta, ifrân de osmakliga och platta Svenska Akademiens handlingar, ända till den krafffulla, harmeniska och genialiska pigvisan, să vill jag ej förstơra deras glådje med, att sjelf uppråkna mina fel. Jag vâgar dà hoppas, de skoe

## 83

la go̊ra mig den tjensten att ułan skonsamhet fördomma bảde mig och min skrift; och om endast, emot deras lofliga vana, recensionen utkommer, innan boken är längesedan bảde läst och glómd. darigenom befordra dess afsättning.

