(2)

Clhiname

$$
\text { dep. : Doaitnumtor } 5
$$

Reniteter W

Cast Cuayblalluy

## Uggelviks Balen.

Sann händelse,


## STOCKHOLM,

Tryckt i Marquabdaka Tryckeriet, 2814:

## 1. Kapitlet.

Författarn af denna lilla Bok har den ä: ran försäkra sina Lhisare, att allt, hvad han skrifver, ar sanning. Han har ej, som en del moderna Romanskrifvare, den lyckliga fôrmâgan, att kunna sammanbinda uppenbara nsanningar, och derfore af den respektifve Pabliken tillnarra sig pengar och bifall. Ovan sá vàl vid Recensenters forgudningar som deras mordanslag, emedan han nu for forsta gängen framträder som Författare, blir det honom ange. nämt om goda menniskor gilla hans företag, ànskönt de ej tillerkänna honom snille och uppfinning; och med dessa goda meaniskor förstảr han Advokater och Krảngelmakare, Judar, Tlieaterkejsare och Birribister, Dansö̀ier som äro maitres, och alla som kultivera de vackra konsterne.

Skulle en förhoppningsfull ungdom, jag menar en ung flicka, livars behag ej endast utgöras af en vacker växt, smả händer och fötter, lảngt och mörkt hâr och en skön panna, utan_som med allt detia ünnu forenar en oefterhärmad oskuld och naturlig godhet, skut. le en sådan Ängel äfven behaga läsa mitt arbete och ej alldeles ogilla det - 0 , dả hat jag
jag fått en belöning, som var öfver min djerfvaste förhoppning, dả skall jag aldrig ângra att jag skrifvit min lilla Roman : Uggelviks. Balen.

Skulle en Andlig Man, sedan han a nyo stoppat sin pipa och slutat Trallingen, som han den tionde gàngen läst för sina vöttras, hedra min lilla bok ried genomläsning för samma dyra eller ännu dyrare foremâl, da är jag förmycket smickrad, och jag skall aldrig angra att jag skrifvit min lilla Roman: Uggel. qiks.Balen.

Och skulte en valmảende Traktör rekom: mendera min bok hos sina gäster; skulle Gill: stuns olycklige Filosofer deri finna tröst och vederqvickelse, sedan de sysselsatt sjalen cum felicitate sollicitudinis; dà anser jag mig äga reputation, dả vill jag upphäfva mig till ett bland Sverges solida Snillen - ocl jag skall aldrig ingra att jag skrifvit min lilla Roman: $U_{\text {ggelviks }}$ Balen.

Sanningen, som jag redan haft äran säga; skall vara den färg, i hvilken jag doppar mia pensel. Och ehuru denna farg ej alltid är den behogligaste, önskar jag likväl alltid vara i gunstig ảtauka hos hvarje lycklig Adonis, ocl anses som gracernes lydigaste slaf. En hyarkań vara försakrad om min emmaste tillgifvenhet; och om man är râttvis, skall man
finna att allt hvad jag nu sagt iörsta Kapif: let, hvilket jag rảknar som ett Företal, är af mitt bjerta dikteradt.

## 2. Kapitlet.

Jag tar alla Pensions-Inrättningar hvaresè unga Medborgarinnor bildas, i fôrsvar; och hvarföre? jo, min Herr Läsare, derfore att det ät sả behagligt för örat, att, höra en Gouvernante, som ännu âr i sina blomstrande âr, kalk mig sin egen, sedernes och det goda förnuftets beskyddare. Hvilket himmelskt nöje är det icke, rlả hon sägertill mig: "Min Herre, dessa femton eller tjugefem ännu outvecklade blommar, eller helt simpelt, detta lilla antal vackra och fromma barn skulle ej fả en moralisk bildning, om de icke varit nog lycklige att komma i mina vårdande händer. Dessa Inıältningar, kronan pả Seklets upplysningsgrad, hảlla pà att forlora sitt anseende: Ni är en af de fả, som ej förändras med tidens omvexlande lynne; Ni försvarar dem; Ni intres serar En för dem, sảledes äfven för mina egna principer; emottag derföre min hjertligaste tacksägelse.", Hvilkea vältalighet: och hado denna älskvärda priorinna äfven ett par goda kortletter och en butelj fângkork att bjus da mig; dà vore ingen vältaligare än hon. Da en fyrti 3rs Dam bjuder oss raat och kiKörer $r_{2}$ blir hon jemt tjuge àr yngre.

Zotta

Lotta, en af sle ädlaste flickor närvarande tid kan uppvisa, var uppfostrad i en pen. sion; om det skall kallas uppfostran, den lär. dom man får, sedan man hunnit tjugetre ãr, och vid hyilken ålder man, som först, inträder under en Guvernants uppsigt. Hvarfore kom ej Lotta i pension vid tie år? frảgar man- Jag svarar jo, mine Läsare, emedan hon hade sả fattiga foraldrar, att de knappast kunde af en mảttlig förtjenad penning fả sitt ringa uppe. halle. "Men", frâgar vidare den benagne Läsaren, "blefvo de likval sedermera sả formögrie, att de kunde ha denna omsorg for deras dofters framtida lycka'? 'Nej", svarar jag mine bênảgne Frågare; de voro alltid fattige; och dả Lotta vid tjugetreârs alder kom i pension vo. ro de, emedan en hög åder satt dem ur stâıd att vidare arbeta, intague pả ett Fattighus, der de pà Statens bekostnad, utorn ftia husrum, njöto trettitvå Skill.i veckan till underhall." "Men för fan", frảgar ater Läsaren, "hvem be. talte dả för Lotta i Pensionen? 'För fan, mi. na Herrar, svarar jag, det gjorde en Kapten ... men vid hvilket Regemente? hör inte till saken.

Förhållandet är detta. Kapten von Kloo kom 1809 om hösten till Stockholm, sedan han bevistat Kampanjen i Finland och slaktningen vid Ratan. En ung karl, som han, hvilken kunde rakna lysande förfader, hade. bordt utmärka sig. Lägg här till, att hans tempera.
temperament hvarken yar melankoliskt eller flegmatiskt. Han hade bordt kunna visa hjeltedater och han hade verbligen ej försummat det. Kommen till Stockholm, kände han sin helsa mycket försvagad. I Uleảborg funnos ej vackra flickor - : sả att Läsaren frản den sidan torde hâlla inne med sina anmärkningar. Mars älskar Venus hälst $i$ fredliga tider. Det är endast krigarns unga, hemmavarande maka, som, under det han manligt kastar sig mot fiendens eldsprutande batterier, nảgon gàng, plảgad af ensligheten, söker och finner tröst hos Mannens Vän, hvilken försäkrar henne om en evig tystnad. Men detta är blott sagdt i förbigảende.

Kapten von Kloo kände hemliga krämpor dả han kom till Stockholm. En kula kurde visst ha setat fördold $i$ ett stalle af kroppen; men spảret af dess ingảng yav ej det minsta synligt. Han logerade pả Norra Smediegatan -- men huset? - hör inte till saken. Dag. ligt Allehanda, som för sả mảnga är en säker tillflykt i nöden, skaffade honom en vacker sjukvakterska. Kapten betalte väl en prakice. rande Läkare, tvåhundra R:dr: B:ko för sin restitution; men den summan var utkastad på gatan, ty hans vackra sjukvakterska var den som ensam gjorde honom frisk. Hvartill duga Jảnga secepter, om än i dem hela helsan ligger forvarad, dà en gammal infam käring skall gifva oss medikamenterne, och natten igenom sista
och shusa vid vår säng? Men orn sjukvakter. skan är ett täckt barn och ett ömsint barn, så bor lakmedlet i heones ögon, och den sjukdom som en promoverad Medicinae Doctor aaser obotlig, skall đả säkert häfva sig.

## 5. Kapitlet.

Den vackra sjukvakterskan Kapten fâts, var Lotta. Hon var född af fattiga Föràldrar, som vi redan anmärkt. Fadren hade, tills han ingick i sitt 68 :de ar, varit Brandvakt, Yid dempa álder uppsade-de fornótte lűgosna sin tjenst - ach Stockholms Stad förlorade i honom en ringa men redlig tjensteman. Lottas Mor sâlde bakelser och peppaskakor, och hade vanligen sin station vid Norrbro, på samma ställè der krogen ckrypin fordem var belägen, Gumman var bättre M or än mảngen fornäm Dam. Nödvändigheten att tala med alla slags menniskor, som âföljer hennes stând, gjorde henne fritalig, och of ta vältalig $\mathrm{F}^{3}$, sitt Vis; om detta ord ej förolämpar Estetikens patroner. Hon upprepade ofta för Lotta inoraliska sentenser, som hon hvarken hört frản Te. atern, pả tredje raden, eller läst i Romaner, lika dâliga som min och mânga andras. Åt. minstone en gång i veckan holl hon, om mor. narne kI. 6, sedan hon druckit sitt kaffe tagit sig $\sin$ goda sup af Rergdals dubbelkummil, ech ianan hon satt korgen under armen, till
sin enda kära dotter följande välmenande talz "Jag formanar dig Lotta, tag dig till vara for allt hvad karl heter. Med laga sig till vara, menar jag inte att man bür undfly dem som hundturkar ooh barbarer, utan man skull prof. va om de äro lika sả honetta att hảlla som att lofva. Dả en kàrl ser att en flicka är enfaldig och oerfaren och att hon sjelf liksom inte bryr sig om att vara försigtig, sả tänker han straxt: Ah den der ska jag förfora; ty hon vilt bli forford, det âr synd att inte gö= xa den söta ungen till víljes. Han ser pa dej med en smilande min; du fror aft det âr hara trohet; - straxt är det gjordt och Mamselt stảr der vacker sen, plâgad af kufvudbry, och sündersliten at anger, Det är sant, en ärlig flicka estimeras nu för tiden lângt mindre än on grann och behaglig flicka, och ex alfvarsam flicka har ingen ting att säga mot denna, som atr munter och tilltagsen: ty en sidan kalla karlarne, om jag râtt mins, et àlsk̀värds bayn. Oskulden vill jag inte tala om: jag blir just àngslig, när jag tänker pà- den saken. Man fảr i vảra dar inte öffare se en oskyldig flicka än en komet: till och med gamla Mamseller förstả iate nllid att bära sin ätbarhet, Jag sig harombagen hos Mamsell, du vet val, pả Drottninggatan, hon, som lär de många Fröknarna all ting - jag sâg hos henne en vacker hândelse. Tänk om den hemliga kyrkoplikten ännu vore i bruk, och samma lagar gälde som i Kong Fredriks tid!

Dansmästaren kom ifrản Fröknarne, och dană sade in i gamla Mamsells Kammare, der han blef ensam med henne. En af ide små mamsellernes Far, är en rik Trakiör, och han hade skickat Maboune, som de kalla den gamla fula styggan, flera flaskor likor. Nu vet du väl hur det gick till. Gamla Mamsell var rätt nöjd med sitt sälskap; de trakterade sig med kaviarsmörgasar och likör; och alla barnen voro denna stund utan uppsigt, men de viste nog att Mamsell gjorde det som var rasande. Ser du min Lotta, alt de gamla Lunna ocksả förgả sig. Jag ber dig milt barn, glom aldrig din Mors formaningar. Hon menar andâ bäst. Nu gảr jag ifrân dig, och kommer inte hem för'n i afton. Arbeta nu flitigt pả Fabriken sà ska du till Jul fả en ny kapott, som ingen ska kunna sága att en ung glop gifvit dej.

Läsaren täckies finna, att ehuru okonstladt gumman talade, var det likval mening i hvad hon sade. Lotta glömde likväl sin hulda mors förmaningar, och Kapten von Kloos vackra annons förförde henne, att flytta frản sidenfabriken och antaga hans tjenst.

## 4 Kapitlet.

Lotta fullgjorde hos Kapten sina skyldig. heter méd all noggranhet. Hennes sköna växt, det mörkbruna lảnga hảret, den värdighet, en gàfra af naturen, som łon alltid iakuog;
alla dessa förmóner, förenade med hennes ömma omsorger för sin husbonde, verkade hos, honom en deltagande känsla för flickan. Ait han var rik, undfoll ej Lotta, och med en hemlig gladje upptäckte hon äfven, att han var slösare, Hon fick hans kassa om händer, och hon upskref allt hivad hon gaf ut, under sjukdomen; detta ôkade ännu mer Kaptens förtroende for sin vackra sjukvakterska; ment han kom inte under fund med, att hon skref falska räkningar, updikrade flera behof, och for hivarje summa hon verkligen gaf ut, beholl en lika stor for sin egen rakning. Efier tre månaders sjukdom, blef Kapten omsider frisk; Han byrde sig nu en liten våning pả Drottninggatan, och det var naturligt att hans Lotta gjorde honom sallskap dit. Kapten var kär i flickan; han var tre och tretti ár gammal, men svag och utmärglad, af den öfvervurina sjukdomen eller nágot annat. Lotta kunde icke fatta den minsta kànsla af kärlek för honom; likval var hon honom mycket tillgifven, och resonen veta vi forul. Einedlertid lefde de tillsammans på den förtroligaste fot. Lotta hade sina pigor sà vâl som Kapten sina drän. gar; och det är märkligt, att da Lattas Mor som fordom hallit sá exemplaxiska prediknin: gar för $\sin$ dotter, nu, $\mathrm{dả}$ hon vistades på ett fattighus och foljaktligen led brist, fullkomligt gillade Lottas lefiad, och med en slags sjelf. kärlek, omtalte den för de öfriga Gummorna, som med henne bodde i samma stuga. En
djup kännare af Mernískosjalen skall, i anled. ning häraf, göra den slutsats, att sâ länge yi "iro oberoende eller tha valde of fer nagon, predika vi alltid vackra grandsatser for den samina; mon sả snart vảrt tilistånd tvingar oss af denne mottaga prof af ynuest, anse vide der nyttiga reglorne, de der hederliga tänksätten öfverflödiga, eller âtminstone inte oss tillständigt att yttra dem.

Tie mânader hade framskridit eller rättare, sam blixten försvunnit, sedan Kapien von Kloo flyttat till Drottringgatan. En vacker söntlagamorgon (Pingstdagen 1810.) da solen gjorde sin första visit ph. Lottas nattduksbord, och liksom halfràdd kastade en spacd strâle pả hennes säng, hördes derifrân ett sönderslitande jemmer; Lotta var i en dôdlig men vördnadsvärd belăgenhet. En ful kärring, som likväl widergatt sin examen infor Sundhets Collegium, stod i embetsfürrättning, och, sả hastigt som blixten far ur skyn, eller den tjocka hvita, fraggiga vattenstråen störtar ut. för det svarta urholkade berget, lika hastigt framträdde nu en ny Verldsborgare i dagen,

Hvem var nu smickrad om ej den lilla utmärglade Kopten? Det är saat, han hado aldrig lillbragt en natt i en äkta säng, âtminstone, som varit hans egen; men han hade likväl nu en son -en son', hyilken han er. Vände som sin, en pant af den gudomligaste

## - 43 -

flickas trohet, och hvilken en dag sanske kun. de fa bara svardsordens stjernan liksom hans formenta valborna Hert fader.

Barnets kristning skulle ske med högtig. lighet. En Grosshandlare, tilk hvilken Kapten lemnal tvenne reverser en gammal Major, som, med mer ät vanlig distinktion bevistat flerá faltuåg, men likval ej bar nâgon orden, hvil. ken en gảng en Gosse tog ifinn honom; en vice Advokatfiskal, hvars fort fenst bestod deri att han en gảng skulle dö; voro Faddrarne $\mathrm{p}^{2}$ manssidan. Pà quionosidan voro, ej Gross. handlarns hustru, eller Gemå, som man förmodar, (barnet var väl af äktan foräldrar, men ej af äkta, säng) utan en gammal kär, Enke. Baronesea, somi mankunde narra till all ting; en gammal förmögen Matusell sora hade Nipperbod; och en annan wiss tjuge ar yngre Mamsell, om hivilken man hade de bästa tan. lar. men som i henlighet bevisade on väl vaxt och manlig Hoflakej, mycken ynnest. Presten var en ung Hofpredikant, som yax forijust af sïlskapet och som kunde säga vackrare fraser pả dâlig fransyska, ath god svenska. Barnet döptes och kallades efter Far och Farfar Knut Vilhelm.

## 5. Kapitlet.

Att vidare beskrifva högtidligheten; tyckg något öfverflödigt: nâmnom allenast att v ?

Kloos ümhet för Lotta tilltog dagligen. Det var just rörande att pâse, dả lilla Knut skulle kastas $i$ armarne på en kärring, fem och fyrti ar gammal, som tie år varit enka, och hvars sista barn, som endast uppnảtt en ålder af sju mânader och fem dagar, vid första tand. sprickningen, nyligen aflidit; det var just rörande atr pâse, säger jag, dâ Far och Mor med lilla Kriut emellan, sig, rullade af i hyrvagnen, till Suartens grand pá Söder, till ofvanbemäld ta käring, i ofvanbemaldte àndamảl.

Knut var nu bontlemnad, och Lotfa efter en kortt tid, lika vacker, lika blomstrande och oskyldig, som förut. Kapten som var liennes slaf, glömde en gammal förbindelse, som han ingâtt med en Fröken, hvars familjegods ej Jâg lảngt iftân Kuopio. Häröfver bôr man ej falla i förundran; ty Kapten viste allförval, att pâ en Bal, som gafs 1806 pả Sveaborg af Garnisons Officerarne derstädes, eri ung PionnierLöjunant sade hans fästmö saker, som beliagade henve, och sedermera någon tid med henne underhöll en lika angenã̀m som liflig korre. spondans. Dessutom var Kapten nu Filosof: hivartill tjenade horom om hans hustru kunde säga: "jag är af en lysande ätt; en af mina Förfäder stupade i Brảvalla slag; en annańn höll med Engelbrecht och Puken och talade som en man mot Tyranen; en tredje kommenderade năst under Possen, vid den ryktbara Wiborgska smällen, en fjerde och femte och sjette och
och sjunde och áttonde pch alla de öfrige, vo. ro ied berömda Generaler, ${ }^{1}$ Diplomatici, Ge. neral. Direktôrer för Krono. Brännerierne m. m." - hvartill tjenar honom, säger jag, om hans Fru kunde säga allt dethär, och det likväl vo. re honom omöjligt att älska henne? Och hvad betydde det, oun hans Svärfar varit $B$ Bandvakt och Svärmodren burit Korgen, dả hans Fru är ett skönt och älskvardt Fruntimmer, som á ger all hans kärlek? Förnuftiga grundsatser, som ändreligen börjat insmyga sig i vara förnäma cirklar! det ljus $I$ utspriden, den harmoni $J$ danen, sâ under det lảga halmtaket som i en sidensal, den allmänna lycksaligheten J bereden at samhallet. . - all denna red. bara nytta är Ert verk: en Skald, hvars xöst ej doge i vindarne, och livars harpa kunde väcka en half verld, borde besjunga Er. Tând är Upplysningens fackla.

## 6. Kapitlet.

Kapten, som beslutit att göra Lotta till Hennes Nad, ville dessfürinnan se hennes ta. langer utveklade och hennes bildning fullkom. nad. Endast i en god pension kunde detta syfte ernås. Lotta var nu tjugetre ảr gammal, men denna âlder hindrade henne inte att bli anta. gen i den bekanta Mamsell $\% \# \#$ vackra Up. fostrings och Hildnings. Institut, beläget på

## - 26 -

Drottninggatan, ... . huset och quarteret erindrar Forfattarn sig inte for näryarande.

Lot ta var en välkommen vẳ bland de Efriga Pensionarerna. Mon förstod att skaffa sig fullkomligt vàlde öfver Fôrestiaderskan, och begagnade sig deraf, håde, till sin egen och sina Kamraters nytta och nöje. Flere af de sköza flickorne, hvilka en dàlig kähnare skulle ansell oskyldiga som Solens prestinnor, hade i hemlighet, sina tillbedjare. Fröken Juli besoktes tvenne gảnger i veckan, i lilla kammara till höger, af sin kusin, én blesserad Adjutant, en vacker och manlig karl, om 29 år. Surma kammare disponerades nästa timina derefter af Mamsell Caroline och en ung Falkkamrer, som hade en märkyärdig näsa, ocle vackra vador, men hyars vidare fortjenst jag inte kan draga mig till minnes. I lilla blả kammarn, en trappa högre opp, vantade Mamsell Carin, (ett fult namn, men hvarken, Forfattarn eller den som bär det, har skuld deri) vanligen alla Tisdags och Fredags aftnar, mellan kl 8 och g- en liten dansande Bankobokhâllare, inte illa växt, men blek, och ett lervande bevis att eit sangvinist temperament underhjelper en svas kroppsbygnad. Denne unge Herre tror inte pa Fan och hatar alla aktenskap, som ingås pả lifstid. Samma kam, mare upläts at Mamsell Clara emellan kL. 9 och $\frac{1}{2} 10$ hvarje quall, då hon merendels der emotlog en ung Małare, en yngling af sann

$$
-\quad 17
$$

sann bildningsgafiva och hvars ena stycke i Oljefarg, förestallande Venus, tröstande tvenne skeppsbrutna Jungmän, som kastats till Pafos, ひ̈r hogst skönt att âse, och hvarföre en stor konnässor bjuclit honom ansenligt. Han har áfyen màlat en Scen pả Krogen Liljan, der Krigerskan, en rodbrusig och liten gumma, med ell Kongl. Plakat i dermena hamden, ger en Polis.Betjent en örfl med den andral Vidare har hen pá sith lyckliga duk forestält en hándelse i Bergstrahlska husef, forlidet ar. In resande kavaljer har blifvit lagsökt för skuld; han kan ej betala, da Slottskinstibeljen. terne söka honom; de liota - och hall skrat. tar at dem; de vilja föra hotiont pa Högvakten, (galdnärn var Milität) och liati ger dem Livar sift rapp; de bli nu ofvermotiga, de aberopa iag och Förordningar och han blif from som ett lam, ger flem en dukig sup, (som således ei var af Eergidals branvin) och vidare ben dem hảfla till godo med io R:dr. Banko tillsammans, for deris besvär. Apostlarne bli giter kristna, det som passeradt blir aldrig me. ra nämndt; de stryka odmjukt pá foten, och ge sitt lofte att ej lâta hoorra af sig pả fjorton dar, efuru Ägarn af Skuldsedeln är i stort behof of pengar.

Ännu âterstảr en skön flicka, som liade den sämsta smaken bland alla. 'Hon hette Lo. visa, och hade förälskat sig i en akför, som ännu är födraglig, da han brukar peruk
och tudviker att tala om sina litterära förtjen. ster. Men Lovisa vaknade ur yrseln och rod2 nade för sig sjelf; en vies Jeannette, som visst icke var något verkligt helgon, hade han ny? ligen förfört; och da, hon i bref, begärt nảgona slags upprättelse, sönderrifvit dem olästa. Denna händelse stod med all dess fasa för Lovisas ögon, och hon blef nog förnuftig att taga sig till vara.

Dessa voro de förnämsta of Mamsell Lot, tás nya kamrater. Hon ensam hade ännu inf ga visiter af någon, utom Kapten von Kloo, som hon nästan kupnat kalla sin man. Men hon aiskade honom inte; hans kärlek var sả varm, si lefvande, - och hennes hjerta alldeles tillslutit för honom! Trvilken känsla att ej kunna ilska sitt barns Far! sitt barns Far? ha! ha! ha! honom alskade verkeligen Lotta,

Von Kloo lefde emedlertid i det ljufva hopp att, en gâng, bli oupplösligt förenad med föremâlet för sin kärlek. För att undanrödja alla tillfallen till obehagliga omdömen, gjorde han ej ofrare, an tvenne gånger i veckan, besök hos sin allskade: men han drömde om hen. ne, áven dả han tog sin middagslur; hennes bild sväfvade för honom, äfven dả han såg en annan skönhet: helt korrt, han var hvad man kallar kär, och liknade ej dessa öfriga af sina Herrar kamrater, som med en Kupidons lätt het, svàfva från den ena blomman till den an?

## - 19 =

dra, uthyta i skötet af dem, sitt gift mot de. ras nekıar; men $b \dot{i}$ ändå slutligen usla skelet. ter, som eut kysk flicka föraktar, emedan hon ser att lasten redan stemplat dem, och att Oskuldens mördare, med, elddrag star teck? nadt i derasl panua.

Snart likväl hade Lotta en kurtisör utom von Kloo, som áfven vảgade framstả i dagen. Denne man var ingen Mam, ingen Prest, in. gen Läkare, ingen Jurist, ingen Officer, ingen hederlig Karl, ingen Skälm ... men han var Lottes fôrklarade ilskare, hon var rasàn= de kär i honom; han var tretti âr gammal, af gammal adelig extraction, med namnet: Carl Mànsiräle.

## 7 Kapitlet.

För att ge ett bevis pâ häftigheten af Mânstrâles och Lottas kärlek för hy andra, vill Författary infora de bref de växlat. en god tid före Lottas nedkomst. Se hảr mảrkvärdiga profbitar pá dcras godomliga lảgor.

## Lotta till Carl Mânstrâte.

"ÄIskade, dyrbara Vän! Jag var obeskrif. ligt ledsen, att ej kunna fá tala med dig i găr pà Balen pá Clas pâ-Hörnet. Jag hade väntat dig der. Ack! dả du uppbudit mig, hade vi haft tusen tillfallen att, med igon och händer, säga hvarandra de vigtigaste saker, Jる, ögon och händer
händer! nyttiga skrifdon, ojämförligt goda tal: organer for berusade Alskancle! endast I ha'n gjort mangen Alskare lycklig, kommit mången Alskarinna att gjuta đyrbara tarar; endast I kunnen tolka tvanne sympatiserande bjertans känslor. I ären de verktyg hos menniskan, genom hvilka storheten af Naturens. Herre, djupast visar sig; genom hvilka det gudomliga hos de dödliga mäst röjer sigg. O, I ögon och I händer! om jag hade ett stort Snilles pensel, skulle jag göra ert lof odödligt.si

Hvar has du, ballit till nu i tre dagar, älskade Carl? Du dödar mig med din bestanndiga frånvaro. Du vet att min Tyrann lemnar mig allena alla fórmiddager, da han löper i Krigskommissariaterne, for att f3 sina fordringar betaldte;som hansäger: Kou auduligen till mig i morgon förmiddag, dă klockan klàmtar tié i Clara. Din Charlotre väntar dig med största otảlighet."

P: S: Himmel! hvilken ljuf försmak af min sälthet, om jag en gång, fâr evigt kallas din. Jag skall ge dig en underrättelse min goda Carl; jag onskade att pả papperet kunna säga den sà tyst som mojligt: jag är sả blyg, - - sá blyg - men jag máste fram med det lycksaliga ordet. Jag har i dag, med visshet erfaric, att jag är Mor, att jag bär din bild under milt hjerta, Nu à gâtan upplöst, hvarföre jag ej tảlt kaffe hela tiden, och hvar*
fore jag befunnit mig sả ondsint, och haft en ovanlig lystnad till saker, somjag förr ej' kunnat fördra. Hvad säger du om nyheten min Carl? Var stolt! Vi skola spela vảr Förtrycka. se ett puts. Alle under en masque ! Han förtjenar det; och vi... dock vi fürstả hvarandra."

Evigt ain Lutta.

## Carl Mânstrâlȩ vill Charlotte.

Jag har med förtjusning läst ditt bref. Nyheten yäckte väl genast min bestörtning; men dâ du har mod att trotsa allt, vore jag brottslig om jas ej lifvades af samma mod. Herr von Kloo skall förmodeligen, en gảng, bli spritt galen af glädje, och inte betänka att reputàtion i fält ej alltid förutsätter reputation af kärleken. Jag väntar mig samma lyck. salighet som du .... men om barnet en gâng inte har mina drag . . aj, aj. . . min Char lotte; dá blir jag utom mig af förbittring. Emedlertid skola vi ej plåga oss med ledsamma föreställningar, de skada hara halsan och och beröfva oss glädjen, som är sá måtuligt gifven de dödliga: Du liksom förebrår mig, att jag ej var synlig i går, vid brunsbalen; men du skall förlảta mig, dả du fậ veta orsaken. Jag har en ny Bysättnings Resolution på míg, livarföre jag mảste hảlla mig inläst i mina rum. I fall du, min vän, med budet kan forsträeka mig en summa af åttitre Ride

Eexton skillingar banko, sà är jag fri frân all fruktan, och jag skall da i morgon förmiddag, kasta mig. för dina fötter och i din famn." Evigt din Garl.

Af dessa authentika Dokumenter, och val skildrade karakterer torde läsaren inhämta så vàl Mânstrales som Lottas tänkesätt. Det är nu kanske i sin ordning att ge Läsaren någon nirmare underrättelse om Mìnstrầe, som spelar tredje rolen i denna, till styl och sammansättning, sả sköna ocle exemplariska historia.

## 8. Kapitlet.

Cárl Mảnstràle, rymmare frân Staden Man: chester i England, der han varit Kontors Betjent, och kommit pả balance, genom rika depenser på en skön Spanjorska, som fängslade och berlrog honom; var född i Östergöthland och Staden Wadstena. Fadren hade i denna Stad, varit Rådhus : vaktmästare: men vid sin tilltagande alder, i sälskap med sin gumma, som ljent tretti å pả ett stalle, och derfore fât ent Silfversked af Patriotiska Sällskapet, Inypplade han nu spetsar, dem han försâide till resande Westgötar, hvilka ge kredit át alla, och spela skälmstycken med alla. Gubben hette Lunk, och det synes, derföre, i början, svảrt att utreda, hvarföre sonen kallade sig Mânsträle. Detta skola vi nu ha rätt på. Gossen kom,
vid tolf ârs alder, som betjent till Stockholm. Hans husbonde logerade på Malmens källare; han var Adelsman, och när gossen fick veta skilnaden mellan Adel och oadel, förtröt det honom att han just hörde till den senare klassen. Nu hade han hört af $\sin$ Farg att hans Familj, ehuru fattig, likväl var ädel, det vill säga adel, och att familjenamner varit Nänstràle, emedan Stamfadren vartit Hof - poet bo, Konung Magnus Smek, som sjelf i Nãder gifvit honom sitt sköldmärke, nb ett sảdant sköldmärke man gaf dâ för tiden. Nu gick unga Carl Lunk till en Genealogist, hvars förijenster ej voro värda fyra styfver; och denne lemnade honom en skriftelig attest att Mân. strâlisha namnet florerat precist ifrân Konung Magnus Smeks till närvarande tid, dả det ännu i en ung värdig Ättlägg florerar. Carl, stolt af detta skrifteliga betyg, skyndar att meddela $\sin$ Husbonde denna upptäckt, som deraf stod alldeles förbluffad. Carls husbonde var en man af hederliga tänkesätt: han beslöt, att churu oskyld med sin adliga jockey, blifva hans välgörare. Fordom brukade de adliga àtterne, liksom ännu vảra Judar, att räcka de mera vaulottade $i$ sitt stảnd, handen. Nu är denna sed ej mera i bruk, men Moralisterne klaga inte deröfver. Dock - Moralisterne ha i alla tider varit Jesuiter. Ge dem mát och de tiga nog. Carl's husbonde, hvars namn Författarn ej kan erindra sig, satte honomi
en slags pension hos en gammal Filosofi Ma. gister, en hedersman, men som ej komwit fort i verlden, emedan han varit for tites Ortodor, och dessutom skrifvit nâgra satiriska sanningar mot elt visst Veneratidun Consistoriem. Mu. sernes gamle Kandidat bodde i Sven Vintarpargränd, och under, ofver, bredvid och jem. te honom logerade bara Muser. Har grundlades Carls vettenskaper, Som hans valgörare mer an vanligt intresserade sig for den quicka gossen, gjorde Magistern sig alt müda, att utveckla hans fortraftiga anlag. Inom ett âr shref Carl en remilig koksLatin, och inom tvả gânger tvảảrr, skref han Latiosk vers och laste med nytta Xeroplion. Men med all detta forrâdde han elt intrigant hufvud; han forföde och blef forford af flere Datuer, alla hemma i ofvannàmonda grànd, som i fordna tider var bekant under namn af Starkottersgrand: och hvilket hvardagsnamn blef uppfunnit vid ett tillfalle, dả en Skadron af Cliristion Tyrans Lif-Rytuare, forsikikade att denna gränd var ett uppfriskningsställe forr tappred och trötte Krigare. Carl larde dessutom Bokhz̉lleriet, och blef deri ganska skicklig. Sedan han varit fy. ra ảr, och några mânader hos Magister Torrén, var han angelagen att komma ut i vida verl. den. En trelii Nymfer hade han redan prof. vat - nb prolvat deras karakter - och fun. nit att för mycken bekantskap med det täcka könet, förorsakar vämjelse och en tom kassa. Han
sade da - för att upprepa hans egna ord, T"jag ger dessa Donnor fan, som man kan hyra liksom man hyrer en fikarhäst, men som vi inte lika latt kunna skaffa oss fiản halsen," Jag vet att denna liknelsa stoler fina örơn; men Carl var annu naturens otorderfvade Son, och kände ej de granna fraser, med livilka dumhufvuden garnera siz forstand, eller belefvade kavaljerer nyttja som valuta for sanning och uppriktighet. Carl, som hade lust för handeln, ville likval ej stanna quar i Stackholm. Han kände Engelsmãnnen eridast af böcker, men denna Nation behagade honom. Med sin gynnares bifall, och af honom forsedd med en iske obetydlig summa Eenningar, gick han i Juni 1802 om bord pa eit Svenske Fartyg, sum var destineradt till London,

## 9. Kapitlet.

Men iaman jag vidare ontalar hans afresa, mâste jag beratta en händelse, hvars uteslu_ tande vore detsamma, som att rycka en lank ur sin kedja. Jag kommer derföre nu till denna berâttelse.

Vid den sả kallade Branda Tomten bodde en Sjötulls.Waktmästare-Enka, ryktbar for sin skönhet i fordna dagar, och samtidig med Ulla Winblad. Mantien hade i lifstiden, innan han fick en liten tjenst vid Stora Sjötullen, statt

## - $25 \quad \sim$

vid Gula Gardet och Major Rapps Kampani, under N:0 85, med namnet Knopp. Hans Fra - iy dả en Vaktmästare är valmảende, det yill säga: dả hans hustru hảller Krog, och om Söndagarne Baler, kallas den kära hâlften Eru - hans fru, säger jag, kunde inte tảla namnet Knopp; det var en ren ironi, ty hon var nu rera ingen knopp: men Vaktmästar Knopp kunde ej förmâs alt ändra sitt namn, helst han burit det med heder i Kongl. Majits och Kronans tjenst, och sâsom Korporal Knopp fâtt tapperhets - medaljen. Men Gubben dog; och Enkan lat genast i Tidningarne införa följande Annons, hvilken var forffotod af en' Kammarskrifvare i Kongl. Gerieral - Assistans - Kontoret, som tillika var Matsedelsskrifvare hos Enkefru Knopp : "Un: derteknad far ge respekkrifue Vener och Cunder te tjena, att ja hädanefter $i$ ställe för Kropp kallar och schrifver mej, Toffz; som, enligt Författaingarne första gängen kungöres;" men den satans Sättarn på Tryckeriet, hvilKen bar ett gammalt hat till Fru Knopp, satte Koffz i stallet for Toffz, och pâ detta sätt blottade en vinkel i sitt suarta hjerta. Ehuru Fru Toffz strax i Dagligt Allehandz tillkännagaf tryckfelat, måste hon dock behảlla det namn som Sätiarn gifvit henne. Hon stämde väl denne till Kämnärs-Rätten; men dả mảlet skulle ransakas, kunde Primarie - Käınmä̀rn, äfven som sjelfva Preses; inte hâlla si g frãn
gapskratt; dả Fru Toffz, första gảngen rödblommig på femton år, med en känsla af ince värde, och uppbragdt af en billig förtrytelse, tog afträde från Rätten, och med kraft slog igen dörren efter sig. Men ví flytta oss nu till hennes hus och hennes yrke. Som sagdt-är Fru Toffz hyrde en vacker våning vid den sả kallade Brädg Tomten, och denna Vảning kunde man med skàl kalla ett litet Tempel ãt Kärlekens Gudinna. Ifrân en vacker Sal med ljuskrona af blatt glas, i taket, kunde man komma in i fyra små kamrar, belägne à ömse sidor af salen. Hvarjo kammare var möblerad med en säng, som ej saknade gula eller gröna kattunsomhängen, tvả bräckliga men for dom val målade stolar, ett litet bord med en fjerdedels spegel, ett tvättfat med sin handduk, pả den behöriga spiken, bakom kakelugnen. I allt var ordning och harmoni; detta är en rättvisa som Författarn mảste göra Fru Toffz, i synnerhet som man från hennes Skänk kunde hämta vin, som inte var annat än rödt vatten, och kostade sexton skillingar halfquarteret. Hon hade dessutom fint bränvin ismã hvita flaskor, uppsatte radvis pả hyllorne; men detta bränvin var infe fullkomligt äkta, hvilket fel man ej kan tillskrifva henne.

I dessa ofvanbeskrifna smảrummen kunde en syndig själ ofta rätt artigt fördrifva en af: ton. Som Fru Koffz $=\ldots$ nej Toffz vill jag sä-:
ga, hade for princip att allid bilda sex eller sju unga flickor, jag meuar, làra dem moral och salighetslara, samt undervisa dem i gamla geografien ochr nödiga handaslöjder; sả kun. de en hygglig gosse, $i$ hennes hus allid finna en angeriam och underhâllande konversation. Fru Koffz, - nả, det är for besyanerligt att jag inte mins hennes ratta namn - Fru Toffz var dessutom ädelmodig mot flickorna, dessi of ra Fader-ock Moderlösa, krak. Inte for att göra dem behagligare i Herrarnes ōgon, men af en slark passion for snygghet, gaf hou dein, eller rätlare lảnte dem vackra klader. I detta afseende hade hon en hel arsenal af granna Kfodningar, Ghemiser af den finaste kambrick, Tyllhufvor, Spetsar, Po. mador, Sminkburkar, Band, khappnålar, och nả. gra vackra lostander af elfenben, dessa senare för sin egen räkning. Har sảg man ofta melankoliska ungdumar, bleka skifvare; eller salmảende Borgersmän, gifte och tillika Officerare vj̇d Borgerskapets MilitarKorps; eller raska Matroser, som nyligen fât sin hyra; och dessutom mảnga andra vàlkända Medborgare.

Fingo flickorna någon gång, smả presenter för deras artigheter, hade de deraf sjelfya ingen förmain. Sâdane höflighets.tributer tillegnade sig deras Matmoder eller Värdinna; och barnen njoto deremot, sin föda, fria hus* rum, och ett lån af granna kläder. Hvad betyder det, om dessa uppvàxande blommor här-

## - 29 -

jas den förssa värdagen? hvad betyder det, orn de genom denna lefnad, störta en lidande Mor i grafven, eller tvinga en grahairig Far att forbanna deras födelsestund? Hvad betyder det om de forlora ära och thy gel for en Siby llas vinningslystnad, och afskys af hvarie redlig och valiankande yngling? Hvarfore raseras ej sã. dane tempel, sảdane karlekens staria fästningar, med deras bastioner och Spanska Rytiare? Dả en Sibylla är Kommendant, och en god Polis afven befaller en legion Gens darmer, vore genom en coup de main, detta verkstaldt. Man undersöker om rännstenarne förvara nả. gon smuts; man lâter en fatlig arbetate plikta sina Tre och sexton i Banko, för det han inte zatt jemt pá gatan. som en dansior; en mäk. tig man, en gevaldizer inspärrar en sjuti ars gumma, som bedt en förbigảende jude om en bit bröd, och säger: "din kanalje kärring, jag skall lära dig att inte mer besvira hederligt folk, med tiggeri," Men Fröjas helgedomar stă, dà alla andra helgedomas falla. Man horrtröfvar väl stundom några prestinnor till eft annat Pafos pả Suder, der de inläsas __ men Templen befolkas med andra Gudinnor; templen nedrifvas aldrig; och unga lijeltar bli der allid förforda af första Piestinnans Orakelsvar.

Carl förledd af sitt lifliga temperament, hade hos Fru Toffz nảgra gảnger gjort besök. V ackra flickor bädo honom allid vara välkommen; och
hvarför borde han da ej komma? Carl har?e. här tillfälle att se menniskan i det uslaste fillstảnd, men hvilket tillstảnd hon eftersträf. var och finner behagligt. Han kommer dit en vacker Februariafton, ungefär fyra manader innan hans resa till England. Han är inte vid liumör, och sjelfva Vardinnan lofvar derföre, att hennes egen dotter, som hon under smả angenäma eder, försäkrade ł̆nnu vara en god flicka, skulle fă gôra honom bättre. Mon öppnade en dörr, gaf dem ett ljus, och föste så in dem i lilla kammarn till höger. Carl stod lite flat, ty denna flicka var en verklig skönhet. Hon hade nyss fylt sexton ảr, och varit uppfostrad hos en släkting vid Tullgarn, ifrản hvilken hon flyttat fill sin mor för tre veckor sedan. Modren hade hemtat benne hem, af ren spekulation; men flickan, ovan vid lasten och utan smak för dess retelser, hade ànnu ej kunnat förmâs att ingả i sin goda mors forslag. Hon ville gerna komma bort!, for att undvika alla tillfällen till förförelser; och bad Carl, fastän okänd för henne, taga henne under sitt beskydd, och nu Jofva henne att ej skada hennes heder. Hon ville gerna fly frân sin mor, endast hon komme till godt och hederligt folk. Carl, rörd af den vackra Maries böner, beslöt att efterkomma hennes önskan. Han gaf henne sin adress, och följande morgonen infann hon sig hos ho:

$$
-3 I \quad-
$$

nom, med sina kläder inknutna i nâgra servietter. Hon hade obemärkt smugit sig hemifrản, och var glad ofver den lyckliga utgån. gen af sin flykt. Carl hade emedlertid berät. tat alltsammans för Magister Torrén, och ehu: ru Marie var öfverflödig i hans hushâll, antog Gubben henne i sin tjenst.

## 10 Kapitlet.

Men vi máste följa Carl till London för att ej afbryta betättelsen om hans öden. Han kom dit nch erhöll snart plats pa ett rikt Hari. dels-Kontor. Hans fördelaktiga utseende och hans goda kännedom af sprảket tillskyndade honom denna snara lycka, Han vaun snart sin husbondes tillgifvenhet, han blef foredras gen framför de öfrige kontors betjenterne, som alla dnck voro Engelsmàn; och detta hans företräde förtjenar således dessmera upmärksamhet反́ Miss Olara, en af döttrarne $i$ huset, den vack. raste och kanske den ärbaraste, råkade bli kär i den lycklige Svensken. Carl mărkte det; men låtsade ànnu, som han ingen ting förstod, för att göra sig dessmér förvissad om sañningen af sin upptäckt. Ánnu dröjde nảgra veckor innan de álskande kommo till ömsesidig förklariag; men detta lảt sig göra ell vacker eftermiddag, dâ Köpmannen |med fru och barn voroborrta. Miss Clara, som sade sig vara illa. mående, måste vara hemma; detta ingick allt
i hennes plan. Hon skref nu en billjett tilt Carl, och foreslog honom ett mote i hennes kammare. Hon gaf honom anvisnirg pâ en lonntrappa, hvilkea fran borde gâ för att und. vika upprärksanhet. Carl läste biljetten, med en glad forvánigg; han vav smickrad att hàn, pả ett sâ utuarkt sätt, var konets gunsi ling. Han sảg sig i spegeln, satce pâ sig en alfvarsam men tillika melankalisk mine, nch begaf sig pa vägen till det gutomliga gallet, des han skulle vinna en tysaude seger. Han kom - och Miss Clara tog emot honom med stolthet, lavitken mau minst bör vänta hos en älskarinna, da hon forsta gảngen skall yppa sin läga. Hon steg ppp, och Cortharle ktrappz fätt belsa, innan bon med en vardighet, som kunnat tillhora en prinsessa, sade: "Mia Herre, Ni och jag ha au i liela tvã mañaderne talat elt splfàk, som väl bar varit stunt, men som vi begge icke dessmindre alltforval begripit. Ni bar ej forst velat tala; Ni har haft formycket hogmod dertill, eller haadlat efter nâgra an dra plater, ty, det kan inte falla nig in att tre, det ni ïr forsagd eller skygg for fruntion. mer. Som jag precist vel, hyad ni tänker i anseende till mig, sà befaller-jag Er att genast yitra Er. Jag ấ nogartig att underräta Er, det mina foraldrar for Er fattat vanskap, och att Ni kan hoppas mycket af deras god. het. Jag skall äfven vara nog enfaldig att stiga Er, det jag föregifvit ett illamâende för

## -33 -

att i dag fả vara hemma, och det endast" $i$ den afsigt, all inibâtuta era tankar i, denna sak, som rör oss begge sâ nära." Carl stod väl lite flat men han fattade snari mod. "Ja älskade Miss," sade lian, "jag erkänner Er godhet; men jag maste tillika forklara, atu Ni har en dallig smak, đả jag varit nog lycklig att pả Er kunria göra nagot intryck. I alla fall har ni, undef dessa mânader, endast syafvat för min inhil. ning; men jag vagade ej yttia mina länslor. En fattig Uelänning våga tala om' kärlek till dottren af en rik Engelsman! derta forekom mig sum en orimlighet. Emedlertid har Ni nu beredt hojden af min lycksalighet. Jag tillbeder Ef; Ni har att befalla ófver mina öden, och jag skall allíd söka göra mig förtjent of Er tillgifvenhet." Bekantskapen blef gjord och kárleken starkave. Carl kunde nu, utom hus, gifen underhalla sina nójen, ty Miss Clara försedde allid hans kassa. Han vanr ännu mer den redlige Kopmannens, för. trueride; ty ordentlighet, ett stadgadt väsen, menniskokännedom och ett gode hjerta - allt detta förràdes hos Carl; och dessa egenskal per voro just de, som Köpmannen värderade.

## 11 Kapitlet.

Öfver ett i̊r befunno sig Carl och Miss Clara såsom de lyckligaste menniskor. Men 3
ödet
ödet hade beslutit att pröfva dem. Det är motgảngen som sätter Kuntrollen pả själens hale och bestämmer dess värde.

Carl kommer, on natt, från en Spelklubb; der han förlorat en ansenlig Summa. Ledsen öfver denna förlust, var han lätt upbragdt till vrede. Hans gảng är melankolisk, bans stallning högst besynnerlig och han vinner derige. norn ett par kittsliga ynglingars uppmärksamd het, $s 0 m$ förmodeligen äfven anlände frản något Spelhus, men med en bättre behảllen Kassa. Yuglingarne sade med flit, helt högt: "se, der gảr en misantrop, som blifvit pank; Goit dam! han borde bädda sig i Themsen." Herrarne viste ej ordet af, förr än Svenska Brfilar dansa omkring dem till looger och vena ster; de gjorde vảl motstånd; hen det var fruktlöst: de ropade en Constabel, men hän. delsen ville att en sadan inte skulle infinna sig. Korst och godt, de måste hảlla lektionen till godo - och Carl skildes ifrân dem med en lyftning pà hatten. Carl gick ej hem, utan besôkte i det ställe Fru Luthmans Värdshus. Denna Fru Luthman är född i Finland, flyttade till London för flere ar tillhaka, emedan hon ej kunde komma öfverens med sin man. Hon är mest besokt af Svenska Sjökap. tener, som nu, sedan en tid, börjat kalla hend ne Mormor. Här tillbragte Carl natten i säll skap med några Sjöfarande från Gotheborg. Engels:

## - $35 \quad-$

Engelsmännen, som han slagit, och som gatt pả spảr effer honom, låto Constablarne här fânga honom och förz honom i arrest, Ehuru obetydligt detta mal i början syntes, blef det rätt âfventyrligt för den stackars Carl. Nu blefvo afven hans mânga nattvandringar upptáckte för hans Patron, som alldeles ófvergaf honom; och dâ denne fick veta sin dottersförhallande med den utsväfvande Svensken, blef han bragt till raseri; och Miss Clara maste, för att undvika följderna deraf, rymma öfver till OstIndien. Corl var äfven nog lyckligatt med mycket äfventyr, kunna practicera sig ut arpesten. Nu stâlde han kosan fill Manchester; och gjorde afven der lycka hos en rik hand. lande. Men en skön Spanjorska, som kommit tifi Manchester att ärfva en rik slakting, hvilken hon, pả en falsk underrättelse, ansảg va. ra död, lade nu ut sina näl fôr den vackre Svensken, och denhe var snart i faran. Pa spel och sin sköna, förstörde han inom en korrt tid, så mycket af sin husbondes kassa, att han i all tysthet, mảste taga afsked af Man. chester och alla dess nöjen. Han kom, som. maren $180 \%$, till Götheborg, och strax derpảater till Stockhokn. Lotta tjenade detta ar, pa ett Värdshus pả Österlảnggatan; der blef hon be. kant med äfventyraren Carl Manstrâle, som ännu hade omkring hundra pund quar frản England. Corl hyrde henne egen kammare i Bruhsgränd, men da hans kassa började tömas,
kunde han ej längre fortsätta sin vënskap pá samtna réela sátt, med Kotta. Hon arbetade sedan pả en Fabrik pả Söder, och det var ifrån denna Fabrik hon kom till Kapten, som vi redan omtalat.

Nu ha vi i korrthet uppgifvit Carls Bio. grafi ; vi se häraf att lrans bekantskap med Lotta var aldre án Kaptens; och om Lotta derföre gaf Mânstràle foreträdet, bơra vi ej förundra oss.

## 12. Kapitlet.

Lotta hade omkring ett $\frac{3}{\mathrm{a} r}$ varit i Per. sionen, och lärt sig ... urskilja bästa, sorten Pomada, och göra narr af unga flickor, 50 m gingq i sảdana Guds hus, dit inga mansperso. ner kommo för att betrakta de andäktiga skön. heterna. Kapten betalte for detta aret till Abbedissan, 300 R:d. Banko; och häri, liksom i mycket annat, handlade han just som en narr. Lotta flyttade nu àter till Kaptens vâning pâ Drottuinggatan; och de lefde offentligt, som om Kyrkans heliga band redan fözenat dem,

Genom Kapten von Kloo, fick nu Lotte tillfalle att bli bekant med mycket hederligt folk, och ibland andra, med den ryktbara $\boldsymbol{A}$ malia, om hvilken en liten Roman af en skicklig hand, utkom 1808. Denna Amalia, hade
lrade nu, oaktadt hon hade ett spadt barn, in gâtt varskap med den syndiga verlden. Hon hade alldeles borrtglömt sin vördnadsvärda àtdrige Far; sin aflidne, stảndaktige Man; áfven som Auktorn af boken om hennes romantiska händelser; och i det stället, var hon fängslad af en ung Byitmäsłare, som hade vackrae. gendomar i Vestra orterne af Riket. Förtalet säger att en Rysk Ofverst Lojonant forut stiftat ovänskap emellan henne och hennes alska. de man 1 lifstiden.

Hösten ingick, och Lotta fick mera roligt. Ganska fả Spektakel försummade hon. Kapten hade abonnerat Sjuttifemmau och Sjuttisexan för dem gemensamt, pả Anfiteatern af Operan. Sjuttisjuan hade bordt vara tagen af Mânsirâle, for att göra Lottas sällhet fulikomlig, men denna plats var redan borrta, dá han anmalte sig i Kongl. Spektakel - Direktio. nens Kansli, till dess erhảllande.

## 13. Kapitlet.

Nu tilldrog sig en händelse som gjorle att. Herr Kapten von Kloo en vacker dag inte hade mer än tie steg till gillstun, det vill sä. ga: Högvakten ả det Kongh Slotet. Händel. sen var dénna: En viss Lojenant Raajhjerta ha de utgifvir en sá lydande forskrifning:
-Till Herr Carl Manstrale elfer Ordres, be-
talar

1alar Underteknad Sex veckor à dato, en Summa af Ett Tusende R:dr. Banko; Valuta be. Kommit, som reyerseras.

Stockholm den 19 Januari 1810 .
Sgr. 1000 R:dr. Göran Räafhjerta.
För of vanskrifine Summa går undertecknad i borgen, som för proprie skuld. Stockholm Ut Supra Knut Wilhelm von Kloo.

Som menniskovännen 'Carl Mânstrĝle var Innehafvare af denna Revers, och han flere gânger genam sin Kommissionàr, blifvit lâfvad jengar af von $k$ loo, setlan det var afgjordt att Räafhjerta inte kunde betala; men dessa Iöften aldrig varit att bygga på, gjorde nu Manstràle en ansökning hos SlottsKansliet att Kapten von Kloo vid Utmätnings eller Bysättningst vång, mâtte âläggas infria det af Löjtnant Räafhjerta utgifne, och med Kapten von Kloos borgen forsedrle Skuldebref, Den besked. lige von Kloo blef lagsökt, och emedan Räafhjerta ej hade den minsta tiligang, utan nu mera underhölls af en vacker Kammarjungfru, som var i tjenst hos en Grefvinna pá Slottet, såg han sig nódsakad infria den förbannade Reversen, Slotts.Kansli-Betjenterne gjorde, en lag, mine af att föra honom på Högvakten, ech emot all förmodan, kunde ej mutor nu mera verka på dessa olyckans Profeter. Kapten maste sâledes i hast lana fyllnaden till
summan, hvilken han utgaf, utan att deraf hofva ägt anhan nytta, ăn ledsanheter och förargelse, som ofta bidraga till vảr bättre hälsa.

Sâledes fick bror Mânstrâle Ett Tusen TR:dr. Banko i sitt vâld. . . och vi skola nu uppdaga att han erhöll dessa peugar precist för ingenting, emedan han, i valuta for dem utgifvit precist ingenting. Saken hänger sà ihop: Raaflijerta och Mânstrâle hade gjort bekantskap pả den hemliga Birribiktubben, som fans inte låge frân Gustaf I:tes buste, der mån: gen yngling blifvit galen, och mảngen raffinerad skälm samlat förmögenhet. (I parentes sagdt, känner Författaren en viss afskedad Mi. litar, åt hvilken Kungen, Gud ske laf! ej yad rit nog nảdig att ge Sverdsorden, som genom spel i ofvannämnde hyggliga societé, äfven som pä Christinehamns marknad, vunnit vackra egendomar; äfven har Författarn den syrner, liga äran att vara bekant med en annau tapper Riddersman i samma genre, som, genom samma yrke blifvit välmående, och genom hvars åtgärd dubbla grơna klädesgardiner, för nả; gra år sedap, inrättades för fönsterne till Spelklubben, pả det, ifrản gatan, det kristliga före. hafvandet ej måtte observeras.) Nu âr parenthesen slut, och vi komma saledes till sjelfva saken. Münstrâle och Rääffjerto hađè, som sagdt ar, i denna klubb, gjordt bekantskap. Likstämmighet $i$ böjelser alstrar alttid vänskap,
men en sảdan vănskap, sonn eár beräknad poi spekulationer. Nür man anser det ej mödan värdt att, i kompani, spekulera längre, uppsä. ger-man vänskapen, liksom tvenne kópmãn upsäga elt bolag - och dermed är det slut. Mansirale hade pà en aftonpromenad presente rat Raaftijerta for Lotta och hon var nog skarpsynt aut, i honom, upptäcka en man, som Iät braka sig till hyad som helst, endast ara och redlighet inte kommo i fraga. Som Lottas plan att blifva quitt von Kloo, gick derpả ur, all, $i$ anseende till penningar bringa honom i sádant trângmâl, att hau inte kunde utreda sig, men hvaraf hou likvä sjelf ville skërda vinsten, uppspann hon nu en intrig, väydig henne, värdig en Dame med hennes uppfosiran, en $D$. me, dotier af en pepparkaksmanglerskā, hvil. ken naturen gifvit ett fördelaktigt utseende, men i hvars sjal lago svek, list, bedrägeri och känslolöshet, frodiga missvaxter, som i barna. âren, genom en formuftig uppfostran, kunaity blifva till det mästa borttagne.

Lottos intrig var denna: Carl skulle öfver. tala Raafljerta att till honom utgifva en lüpañde revers på den förut nảmda Sumuran. Räafhjerta skulle presentera sin Revers för von Kloo, som var hans vän och landsinam, och som forut fjenat honom, med anhallan att von Kloo teckñade pa skuldsedeln sin kaution, i hvilket fall han var ofvertygad att blifva hjelpt af en Herr Mänstrâle. Raáfhjerra skulle

## $\rightarrow \quad 42 \quad-$

geta uppvaktning lios sin vän en viss morgion, dã Tiot vore tillstatés ocli ej hata lielmes naizvaro hindea sig at asmala sitt ärende2 Kapten skulle forst, efter hennes utriknifgt stanua $i$ ovisshet, men einerilertid loffa att bestämdt yttra sig följande dagen Emadtovid som, Lotia hörc hvilkenalfar Rildaen 1 Rodafolagerta hate att afsluta, borde Kapten Ködvatidigt ithümta hennes tankar, innan han = kunde bel sluta nảgot, Lotta skulle emedleftid susvard att Kapten underteknade som kautionsthant, emedan hon hade fullkomifge valde offer lro. nom. För derina lilla tjenst skulse Minstrile och Rä́flijerta dela den lânfa Summan mitt $\mathfrak{i}$ tu, och behålla halften hvartlera, \& a

2nf Denna proposition framstalles af liota till Mänstrâte, och denna behöfde ejl lánge öfvertala Rääfhjerta innan han antolg edersanib ma. Räaffljerta var i alla fall, redan kjuguriăs. sig och detia lila knepet lade ingen ny glans till hans ofriga lijeltedater.

Det är förunderligt huru snart-man blis resolverad, att begả en đâlig harthling, dà sto: ra behof, som ett lastbart upfförande joranledt, pảtranga oss. Huru mangen Spelare vore ej, i det ögonblick han förlorat alli hopp om revinge, fardig att mot tie Riksdaler Ribsgald, pà lifstid, ingả i kapitulation med fan! Hyarfore nytijar man ofta de valdusamuaste medel, Här man är i den uslaste belagenhet; for att
aflijelpa den? Allt ytterligt tror man bäst kureras med nágot ytterligt. Kan man nyttja en sâdan kur i den djupastetysthet, dả ầ faran försvunnen. Pả detta sätt mörda nu Fröknar och Manseller och afven Fruar, hvilkas Männer aro borrta i krig, sina späda Äulingar, isnan dori det tysta, fâtt sin utbildning, och följaktligen inman de fâtt se Guds dag. Jung: frumord bli, allid upptäckta, men barnamord högst sallan. Men kastom nattens, sloja öfver de förnämas Kabinetter, och de inte förnämas Sängkamarar, Lâtsonn som vi aldrig sett skickliga Läkares recepter pả lătta och oáfventyrliga harnamord. Ett sidant recept kosfar hundra Riksdaler; modrens lugn, da höstsolen upgảr öfverhennes hufvud, och. Läkarens inre tillfrids? atällelse dả-alderdomen säger att han samlat tillräcklig fömógenhet, ooh grafven stå opnad att svälja den-hjelte, som öpnat sỉ mânga gtafvar för andia födda och ofödda medménniskor. 404.5

Men jag förvillar mig, i min vackra ifver: jag mảste nu âterkomma till Löjtnant Radfhjeria. Han gick till sin vàn, stillde sig i stort behof, väntade dagligen pengar frản sin Farbror, en rik Brakspatron i Wermland, hyars enda arfving Raafhjarta var; blef hjelpt af von Kloo; och lämnade sedeln àt Mänsırâle. När denne genom Exécutors magt utfătt Summan af den stackars von Kloo, deltes den reda ligen emellan skälmarne. Rääfherte var vid kumör, under delningen; Lotta förıảdde den
synbaraste glädje, men Mînsträle sảg pà den $^{2}$ andelen, som tillfoll honom eller Lotta, med forakt, och tycktes hemlige forbanna den stund, han låt henne öfvertala sig att begà detta bof. streck: Att genom spel taga sin väns egendom, àr ett tjufveri som är sariktioneradt af alit sả kalladt bàttre Folk. Pả en simpel krog, anses tal kort- eller terningspel som dabbel, lrvarföre"man pliktar en viss summa: men har spel vid ett Mahogeny-bord samma betydelse? Själen skulle ofta saknas i ett godt sällskap, om denna so ej funnes.

Odödlighet till denne hür,
Som Kort och Tarning funnit opp:
Hans sjal i figmlen frojjdas bör,
Och balsamepas bör hans kropp.
Nemtigen om det intet redan skett.
Men att pả ett lika bedrägligt sitt, som nu Räaflijerta nyıtijat, narra till sig pengar, det är hvad Cicero kallar turpe eller inhoneste; ooh Mànstrâle kunde intet gilla det., Mânstrâle, sả iotrigant, sà utsväfvande han var, hade likval frön till ganska goda egenskaper. Men be, klagom den, med hvilken Ödet roar sig att leka, och som kastas ur det ena afventyret i det andra, för att slutligen, endast van vid dessa brottsliga äfventyr, àlska dem, sảsom för. ströelser, och sobk dem 3ảsom döfvande bala sam mot förebráende minnen och en tärande anger.

14 Kap.

## 14. Kapitlet.

Orsaken till Carts heanliga oro nch liknöjd. het, vidf pengernes delning, lảg i eh handel. se, som jag hu skyndare att omtala.

- Nägra dagar invan Carl fătt pengarne of yon Kloo, promenerar han solo utanfor Nort. tull. Han gat tillhaka 3 it Staden, och moter, $\mathrm{p}^{\mathfrak{a}}$ Noritullsgatan, en hyevagn, i hvilken en ung Dum ocil en Kavaljerâkle. Detra tilidrog sig en angenam Juli aftou. Af en tillfallig rörel’̀e pả- hafvudet, kastar Carl ögonen i vag. nen, och tror sig i det grama Fruntimat igen. känna Marie, som han forlom raddat ur sin onaturliga Mors egna fathder, som han alskat, som han, med den öppna ${ }^{8}$ Mifmlen till vittne, svurit en evig kädlek. Konvulsifviskt sam: mandrogo sig hans ansigtes muskler, han skar tänderne, vande om och gick effer vagnen, som stannade pả Stallmästaregârden.

Menniskorne àro besynnerliga, de bryta sína löften hvarje minut, och det faller dem högst sällan in att, eas för sig sjelfva tillstả sina foiseclserg inen om en annan hanillar ergot alem, pả lika sâtt; om en Vän eller Alskarinria bryter mot dem sin ed, sả, ehuru de brutit sin Kundra gảnger forut, bli de utom sig, fieska oçí sätta allt i rörelse. De ropa pâ hi,nmel och helfvete, och äro paddor i sjelfya verket. Carl gàr in i källarsalen, och frảgar en af

## - $\quad 45$

flickorna-pa3 stället, ori hon kiante det Frum. timret, som steg ur, vasnen med den unga Herrn. Af flickans svar fiuner, Carl att han inte misstagit sigi def var verkigen Mari. Hon yar nu ell syndens barn sả val som mânga andra; och denna tapke gjorde pa honom elt gruffigt intryck. Att genast utotudera en pas sande hämd pâ Marie, var omojligt; Carl säknade dertil! àfven kall blod; men en artig surpris for den trol ${ }^{\circ}$ sa kunde genast âstadkommas. Carl trodde med sikerhet att hans vistande it Stockholm, var pbekant for Muriez en hastig octr oförmodad akyn af honem skulle sảledes sätta henne i bryderi; han ville, som det stâr att lasa. i Redlighetens Seger, gripa hennes sjal med en blick, och tvinga den olacksamma att rodna, i hennes föfforares närvato. Han stiger in i rummet, som nylijades af hans foxdna alskarinna och hennes nya dillbedjare; halsar som en man, af verld, och med en ton en rôst, hvars grace ingen kan motstâ, frảgar: on herrskapet behöfde detta rum för helo aftonen? han vantade ett sallskap, som bestod af tie eller tolf personer... ville den unga Herrn och Damen deltaga i de kommande Vanneruas nöjen, så vore mian mycket smickradio. s. v. - Den unga Herrn svarade pả ett mycket decisift sätt, att han beholle rummer åminstone ännu en god stund, att han inkommoderade ingen och ville tillbaka of ingen bli inkommoderad. Losta, sum igenkände Carl, hoppade emot ho nom, som om hon talt ined honom for nagra
timmar sen, och sade skämtandec Herr Mân strâle, vi bli snart resfärdiga, vi skola inte linge genera Er. Hur mâr Ni? hvad ni nu är blek! Jag bor pà Kimstugatan, huset No 7. quarteret Trollet. Om det inte faller Er olägligt, kan Ni nảgon gáng stiga opp till mig. Adjó Herx Mäsitrale.

## 15 Kapitlef.

Den unge Herrn, som var Maries Dra: bant, forsted nog att det var en gammal bekants in skap: emellaf hans sköua och Mänstrâle, ocli han företog derfore strax afresan. Denne yng ${ }^{\text {d }}$ ling hade haft nagon uppoörd vid ett Kommisa sariat, under kriget; han var derfore nu i svïngen, forstot 'den kinkiga konsten, att fara $p^{2}$ vardshus med muntra flickor, och lefva pà ett sàtt, som oun hans räkenskaper aldrig skuly le blifva reviderade.

Carl stod helt flat, dả han sâj att Marie; of hvilken han strax var igenkänd, så lättsin. nigt komplimenterade lionom. Han blef melankolisk; han förestälte sig nu, att den goda flickan blifvit förderfvad, endast genom honom. Han hade, vid sin borrtresa till England, Iof. vat skrifva henne till; det loffet hade han aldrig uppfyllt; han hade försäkrat henne, att hon alltid skulle vara i hans minne; och han kade aldrig tänkt pả henne. Förtviflan of ver

## $-47 \quad-$

hans/synbara kallsinnighet hade fört Marie frản skyltigheternes väg. Detta var Carls full. komliga ofvertygelse. Han var missnöjd med sig sjelf, och äfven, dà han säg von Kloos Banknsedlar, kunde ej det dystra i hans anlete försvinina.

Förgäfves sükte, vid delningen, Räaflijer: ta och Lotta att göra honom glad. Raafhjerta fragade honom om hans samvete inte glanste som en snö, eller om minnet af gamla hăndelser gjort honom bankrut pà sitt dyrbara inre lugn? Carl svarade ej pả dessa foraktliga frägor. Han lemnade sin älskarinna; hans vàn följde honom. Niu togo de vägen ât Djurgården. Spektakel-Direktionen derstädes gaf; för aftonen, en dräplig Tragedie; men Carls sjal var ej stämd fôr Tragedier, som man skrattar àt, Efter nàgon öfverläggning, besökte de ett ryktbart värdshus, funno ter vackra flickor, en hygglig och valkänd värdinna, och de beslöto att stanna der för aftonen.

## 16. Kapitlet.

Här drucko de sina glas $i$ all maklighet och gjorde sina reflexioner offver tidens välde i allǐänhet, och pà Fruntimmer i synnerbet. Värdinnan hade i flere Herrans àr, inför Stockholms bemedlade Ynglingar, Sjokaptener, som zinnu hade skutan qvar, och Resande, som

## - $48 \quad-$

 ännu inte hunnit bli pank, aflagt odisputabla hevis atu hon ej var Vestal, eller bland det. th slags fruntimier, som than kallar skenheli. ga. Cirl hale sett denna Vädinna for fem. het. Nü salg han i samma fordna ängel, forsta utkastet till en infam kärring, till en furi med en hemsk eld i ogonen, med fortaier och afvunden pã de vissma lEpparne, och en barm, ej mera liljelivit och klotrunc, men branaktig och hängande, hvarfore konsten mâste komma den rill undsätuning.

Cerh hate ocksả ganska ofta begảtt den dumma synden all skrifva vers: satiren var hans fail, ofta till hans olycka. Han kunde ej afhâlla sig att, pả stället, skrifva ett inpromtu i anledning af Värdinnans tilltagande atder: jag kan ej erindra mig om hon hette Ju. 1i, eller Mari, eller Sofi; men ert af dessa namn var yerkeligea hermes: Se hit an Visan; Uigifvaren gảr i god-för att den är authentik, och att mycke lögn deri inte heller finnes.

Borrta är blomman uppà din kind: Syster Sofi! s\{ blek du har blifvit!
Vallustens ljufva, qualmiga vind
Dig har ett helgans skröplighet gifvit,
Lifvas du än af vin och musik?
Nej, Lejomninna*, snart stãr du lik.
Venus din dödsdom har skrifvit.
Korss

[^0]
## - $49 \quad=$

Korss, i din ungdom, hivad du var skön . : Bäddade mjukaste blomstersângar
Skördade alltid troletens lön ...
Rofvade hjeliars helsa och pengar! Eld var i blodet, vissnade mó!
Bikta dej ruw, fy snati ska du-dö, Do. frân Baronernas drängar.

Sjelfva Baronerna se dig ej mer; De kastal borrt den sugna citronen:
Mot dina Nymfer Skepparn blest ler Fallen for dig ar Ćypriska Thronen. Sminka đig ej, forảldrade Troll, Nen sjung nu Psalmer utur $\mathbf{D}$ moll,
Med den andalktiga tónen.

Sedan visan vae färdig; sjöng han den helt högt; alla herrarne började skratta och Prestinnorna pấ stallet, gingo i de andra rume: men. De hade averteras Värdinnan hvilken gemen visa Herr Manstrâle sjöng, ock hon kom strax in, och i de förbindtigaste pttryck, fastän hasmen lyste ur ögonen, bad Mânstrâle sjunga om den fôr sôta visan. Mönsträle, som aldrig kunde neka en Dam nảgot, efter: kom Värdinnảns vilja; men knappt hate han kommit till $4: d e$ raden $i$ 2:dra versen, innan han af Vardinnans egen mjoka land fick en daktig örfil, under yttrande : detta pligtar jag'
inte för, det är i mina egna rum; och visan ar skrifuen om mig! Mànstrâle, som annars alltid var artig blef nu uppbragdt, och expedierade med en skicklig röelse af foten, Vardinnan in $i$ nästa rum, der hon fick fillgjorda konvulsioner. Nie ellertie unga karlar kommo efter, för att hjelpa den stackars värdinnan; Forfatarn af visan och Reafhjerta voro ibland dem;-der. pả bar man henne i sin säng, satte lifgif̧ vande droppar under näsan, och till slut i ef full Chorus ảter sjöng visan.

Carl begaf sig hem sent på aftonen, och vid Stortorget skildes han fran bror Radfhjertac Denne reste dagen derpå till Helsingborg. Der gick han ofver till Frelsingör, srämdes der till Polisen för oriktiga pass, men praktiserade sig sedermera till Köpenhamn, der han blef Soldat. Flere hans bekanta traffade honom vid Gliick. stadts ofvergảng, bland dess Garnison; han var Sergeant vid ett Infanteri-Regemente, och dessutom nyligen gift med en vacker Marketenterska, som samlat formögenhet under Dan. ska örlogen.

## 17. Kapitlet.

Aterkommon till Lotta och von Kloo. Jag tror att jag glömt nämna, att Lotta, under hela Sommaren, druckit Uggelviks helsovatten. Det skulle ha blifvit en lucka i min Roman,

## - $51 \quad-$

om jag ej eríndrat mig detta, och i anseende till Bokens titel, skulle jag legảtt en stor förseelse. N a . . - jag vill da omsider berätta, att hon drack frunn under Sommaren, nch att hon gaf Uggelvikens vatten foreträde framfor Djurgärdsbrunns och Sabbathbergs., Kapten künde ej formås att göra Lotta şillskap, Gtminstone vid Uggelviken. Jag vet ej om nảgot adeligt hogmod, nỏgon sann bch inie illa beräknad ambilion, elfer nâgot anuat, gaf anledning till detta fasia beshut. Nog af, Lotta drack der ensam - ocb dęt var ej henne ewot, e. medan Manstrâle nu dagligen kunde taga hen. ne under sin konyoj.

Det är en förlust för Eggelviken att inga hus der finnas, som kunna rymma ett talrika. re sällskap. Ar det afvund af de andra Brunbarne som bereder denna olägeríhet, - eller hvari kan orsaken ligga? Man borde hos hö. ga Vederborande gora anmälan härom: en vac. ker dessein'till ett tempel åt helsans, Gudin. na skulle snart af OfverIntendents. Embetet kunna åstadkommas. Men så à det, da en viss sömnaktighet rảder i de angelăgnaste saker. Man kan da ej fatta ett beslit, mindre verkställa det. Hade Birger Jurl ej beslutit bygga Stockholm, sả hade vi kariske inte haft ett enda Jungfruhus pâ dessa eländiga skär; om man ej inrättat Assistans-Kontoret, sâ hade kanske inte sâ många karringar druckit
opp sina klädtrasnr i kaffe; och mângen yngling nödgats axbeta, dả han ej haft tillfalle àt fả nảgra styftar fơr rảcken, på Assistansen.

Hade man förul varit omtånkt att upp2 bygga nodige hus för Brunnsgästerne vid UgG gelviken, sß hade man sluppit anställa RrunnsBalerne på andra stallen. Denna, olägeohet är allt för synbar, for att ej af hvarje sjaklig patriot, som väntar hälsan af denna rykthara kảlla, bli behjertad och i en framtid fore. kommend

## 18. Kapitlet.

Sista Brunnsbalen för Uggelvikska Sallska pet var utsatt att hảllas den i8 Augusti pã Värdshuset Clas pâ Förnet. Hit samlades en stor del af Stockholms belefvade ungdom. Direktionen vid Uggelviks Halsokàlla, beståraf idel fordomsfria Ledamoter. Det àr just denna kasus, som utgör dess egentliga värde. Dena na Direktion lâter ej bekymra sig om fivilka personer, som fà iutrade pả, balen, Det ấ nog om man har menviskoansigte, och inte är illa klädd. Det fins väl en Fiskal i derna lilla nobla Societé, men denne är artig som en Fransysk Chevalier, och den som innehado denna befattning innevarande âr 1814, sảg till cah med igenom fingren med flere små förbry. talser.

Denna bal, om hvilken nu är frìga, var den mest lysande som bifvits sedan flera âr. Föffattaren af denna tilla täcka Roman, var äfven närvarande, och deltog, i början, il dañ sen; men genom en uppkommen oenighet emellan honom ock Jeannette Pfnurr, soin var Fru och Mamsell pá en gêng, och dessutom inte vacker mera, upphördo han att dansa, men drack i det stallet. Sedan han druckit ansenligt, fantiserade han en god stund; han fann ett nöje i detta sällsamma sinnenas spel, eme, dan han tyckte sig se Jeannette Pfrurr-brinna lifslefvande. När han vaknade, var han liksom missnöjd, dả han fann, att rättvisan exfisterar blott i luftiga drémmar.

Det var naturligt att Mânstrâle, ehuru han ej var bland Patienternes antal, skulle bevid sta balen med sin Charlotte. Dessa unga Ald skande, begge i blomman af sin alder, begge. utmärkta $i$ växt och behag, förhöjde glansen af balen. Författarn kurde väl räkna opp en del af de Assembléens Ledamöter, som lian kande, men dessa bli ej särdeles mảnga, emeł dan hans minne brister, och denna olägenhet härrör deraf, att han ej var fullkomligt re, dig den qvällen.

Bland första paref syängde sig en Fär: garegesall, med sin trolofvade; ' hans blả händer gjorde en angenäm Kontrast emot hans flickas hvita gazklädning, när de yoro häftade

## $-\quad 54 \quad-$

pä begge sidorna af lifvet. Hon liknade en Gudinna som stiger ur skyo, ach pả hvars snohvita dragt annu eti par flackar of det morkblaa molnet icke forsvunnit. Dernäst famsvafva; de en elegant Herre, som egentligen var in. genting, men hvars moitie hade, genom hàns intriger, skiljt sig frên sig man, Frvilket steg hon redan angrade. Deruäst framlinkade en medelâlders man, soin var upphandlings kanmissionär àt halfva verlden. Kom man islak. tarhuset, sả var han dè nch utbjöd oxar till nästkomman de hóst; hade man arende i hokar. boden, sả fans han der, och afslöt handel om mjôl och ärter, som han âtog sig att lefverera. En gång kom jag att kopa af Mainsell Komstedts Trollpläster, och han var redan före mig; en annan gång skulle Författarr köpa ett par glasögon àt sin âtliâriga Mormor, och denne lille halte djefveln, trâffades i samma bod, och i nästan samma ärende. Han var äfven pả Slutbalen, och hvad som förekom besynnerligt, var att den Dam, nied hvil? ken han dansade, var en regelbunden skönhet och tillika Lans älskarinna. En Lif-Drabant, i Civila klàder, skulle görz sig till och säga henne artigheter, men hon hade ett marmorhjerta for denne lảnge, svigtande, oproportionerlige A donis. Vidare framrullade en liten figur, som fordom varit en vilmảende kryddkrämare, men som efter gjord cession, under sista kriget blifvit UnderIntendent yid en Hö-Transport, kvarförelhan
àn $i$ denna dag, kallas Kammissarie. Han săl. skapades af en lång och fer matrona, en Enkz onkring sina två och fyrti âr, som hushảllade for Kommissarien och en Prest, pâ en gảng, ehuru den ena bodde pả Norr, och den andra pả Söder. Vidare fuonos der Skrifvare, storre och mindre, Handels Bokhallare, mer och mindre ruinerade, samt flickor, hederliga och inte hederliga, till ett forfärligt antal.

Ganska ofta händer, att i större sillskap upstâr nâgon oenighet, och merendelsäró Damerne dertill orsaken. Afven pärennalysande sammankamst, som Uggelviks sallskapet forranstaltat, yppades en nissizmja, hyilken kunnat foranleda tilt högst ledsamma foljder, och ruinska sällskapets kredit on ej väuskapen och samdräkten slutligen kommit emellan och gifvit utslag i saken.

En liten spenslig Herre, om sjutton eller aderton 3 r , som kallades Doktor, hade genom sina pojkaktiga infall lyekats uppreta Mârstrâle. Denue kallade den forregifne Doktorn en barnunge, som knapt kände sitt A. B, C. I Osbeckska svältkuren, ock bad honom om ett recept för nysningar och Gatars. Dcktorn, som i sig sjelf inte varit annat än en lustig Barberare gosse, men nu såsom Uppbörds-Lakare bar Kaptens uniform, kunde ej blifva annat an stött häraf. Han ech Mâstrâle gingo i etz
annat rum för att närmare afgöra saken. Men nu tilldrog sig en annan händeise, hvarom egendtligen ür frảgan, och jag skall i stürsta korthet berätza den,

Lotra hief num under Mànsirâlesufiảnvaro, uppbuden af veque, dà okända unga Herrar, nästan pä en sàng, Efteràt fick man veta, att den êne var Monsterskrifvare t Jacob Stult, son pả afviga sidan, of Kammar Ridet Kludderberg; och den andre Harfrisörn Kanalje, uppfodelse. birn med den forstnämde. Begge hade fören salt sig att dansa med Lorta, och som hen gifvit Anders Kanalje foreträde, kände Here Mónsterskrifvaren Stolt sig häraf föro!ämpad. Dansen slots, och nu ryckte Stolt i Kanaljes ena rock-knapp, och sade sig ha nägot oliquide. radt med honom. "Ja sã, Bror", svarade den* ne, och de gingo äfven ut. Men detta sàg alfvarsammare ut, ản händclsen emellan Mânstrãle och unga Doktorn. Desse hade redan druckit brorskal och kysst hvarandra, dà Mönsterskrif. varn och Härfrisörn kommo öfverens om be: hörig platts, hvarest deras oenighet skulte biIäggas. Som Stolt var Civil tjenstman vid ett Regemente, ansåg han sig som Adelig. Veder. like, och tyokteatt en duell skuHe anstả honom: "men", yttrade han till Hârffisörn, "hvad är du? en stackare, som har ditt rum bakom andras stolar."
"Jag är en hederlig pojke", svarade Kanalje, lden der sig äfven Rämer kallade, och gaf Stolt i det
samma en kindpust, som seclermera kostade den förstnämde, enligt Kämners Rätens Utslag, hvari 35 Kap ; 3. \&. Missg: Bal var 3bero. pad, sex mark, som anda var ett nog godt kop. Stoll ropade pả revañą de dansande sprungo fôrskräkta mot de stridande. Damer. ne jemrade sis och några fruktade till och med för polisen. (Inclusive fảr jag uttrycka min förundran, hvarför man alltid är sả satans rädd för polisen. Fan anfäkta mej! säger ofta en hra karl ment jag vill anfaktas af polisen! säger han aldrig.) Jeannette Pfnurr hade mycke välde ofver Frisörn, hvilken förtjuserska jag ej missunnade honom. Hon och ingen annan utrat. tade sả mycker, att nyssnämde Frisior ach Mönterskrifvare blefyo goda Vänner och med duktiga handslag gảfvo hvarannan desom de fastaste försäkringar. Om det hörde till saken kunde jag val berätta, att da jag, med fullkom. lig sinnesmedvetenhet, gick hem om moygonen, lâg Frisörn somnad vid Lundtmakaregatan, begapad och beskrattad af ivenne sotarpojkar, men, som sagdt är, detta hör inte till mitt ämne.

Dansen började å nyo, men Mânstrâte och Lotta hollo inte länge ut dermed. De ginga $i$ det stâllet, ensamne, till en affăgsen Kammare, der de, hand i hand eller nckså med händerne slutne om hvarandras lif, suto och filosoferade om det tillkommaade. Fnder de tvenne före:gâende balerne, hade de gjort pả samma sătt: Nảgon spefogel hade gifvit akt härpả, och

$$
\div \quad 58: \pm
$$

gifyit at dessa oskyldiga, händelser en viss uppmärksambel. Efter vanan inträdde nu Lotta och Manstrāle, arm i arm, i den omnämda Kammaren: de láste dörren, för att ej störas $i$ sina betragrelser, och formodade inte att nảgon af Sällskapet observerat dern.

Tusen kyssar voro de fórsta lialsningarne: och de af sattheten berusade, iaktogo sig emellan inga ceremnnier - då von Kloo, lik en opäkallad djefvul, framträdde ur ett stort skåp, och med sin härvaro jagade bort saligheten ur detta himmelrike.

Slut pa Forrsta Delen.

## Dedikation

## till

## Mamsell Majken Munter

( lilla Grämunke grand,)

Gläd af verlden, utaf alla glömd, Äfven utaf Majken, utaf alla; Fri jag lefver, men dock oberomd; Ack, min fordna sälthet blot var drómd Bör jag den i minnet återkalla?

Hvarför plågar minnet àn af dig? TrollGudinna! mina qval du gjorde: Var du min? du lảnad blefiât mig. Sveket i ditt hjerta yppat sig;
Häminden kanske en gång nalkas torde: -

Min bekantskap med dig, finier du; Mig beredue dessa lảnga qualen. Denna skedde ju pá Monbijou?
Var det der? jo rätt! jag minnes nu Och ändả pả första Bindmöss-balen.

[^1]
## $-60 \quad-$

I min ungá sjal blef kärlek tänd.
Ack din rosenläpp var lânt af Fröja.
Jag gick med till Lilla Grâmunkgränd, Med en suck, fill kärleksGuden sänd:

- Och hes dig, tvá tinmar fick jas droja.

Mins du än hur mảngen lycklig qvall, Du och jag i största oskuld njóto?
Ack man vordar den, sam gör en sall:
Nu min sorg dig liffigt föreställ:
Du löst banden, som vi begge knäto.

Ja, för mig du stod sã vördnadsvärd; Du var helig, äfven soffan, stolen, Ack, ditt strumpband fick min dyrkans gärd; Hvarje Knappnål en dukat blef värd, Och du sjelf, min Majken, du var solen.

Visst kom mången bultare ibland, Men du lät ej opp dả jag var inne. Du satt dả och kramade min hand, Smekie mig - och såsom himlens land Var ditt kyffe, i mitt tjusta sinne.

Jag att liata, oförmögen är,
Men ett liftigt hat till En jag hafver. Fan besitta att jag vaf sa kâ!
Den, till hvilken dettz hat jag bär, Ar, min Majken, just Sekter Cadaver.

Dig fientlig emot mig lian gjort:
Hvad jag njutit, fick hat tíven njuta?
Vet, figrinna, att dift brott är stort.
Lakare-Attest jag skaffar fort,
Du kan snart den gyllne banan sluta.

Dock - jas häpnar för mín låga hämd.
Má du svansa ocli blt lycklig flicka!
Du ât sögen icke var bestäand,
Pà min tunga du ej mer blír nämd, Du kan sjunga, dansa - och jag dricka.

Jag förlảter, utaf ömliet full, Ock Calaver, i den bruna Kappan, Fast jag afbrot henet för hans skull, Dả frản dig jag kom - ack, han viar full; Men mig kastacle dock ned för trappan.

Majken, likval tag min offergäd Denna Bok till dig jag dedicerar. Jag âr ej i granna fraser lârd, Men jag känuer Stocktıolms vackía flärd: Dygden dock mig dagligt reformerar.

Tag min bok, med godhet; läs och den: Jag i vitterlek mig nu begrafver.
Vet Polisen hvar du bor, min Vän? Ett jag ber dig: dina vânner kãnn; Ej formycke tro kusin Cadaver.
dmjukeligen
Författarn.

## 

## Uggelviks Balen.

Sann händslee:

$$
A N D R A D E L E N .
$$



STOCKHOLM,
Tryckt i Maxguardska Tryckeriet, 1814.

$$
\frac{1}{1} \frac{1}{1}
$$

Hz er y y y

## 1. Kapitlet.

"Kurjöst nog," sade unga Handlanden Anton Kikere, "att man skrifver om en Uggelviks bal, och ej det minsta deri nämner mig; jag har likvàl inte förıjent en sådan glömskas"

Vänta min bror; jag skulle fela i skyldig aktning emot dig, om din bild saknades i det lilla galeri af berömda Män, som jaş tacknat i första delen af denna bok. Men bekla. ga mig; ingens inre belägenhet ar syarare an min ; en del af mina Laisare, som tror sig veta hvem jag är, ehuru titelbladet ej utvisar Författarens namn, dommer mig redan illa, Man säger att jag har ett elakt hjerta; att jag förrå. der oskulden, trampar dygden och sårar blygsamheren: vackra saker! men, man säger ändả, mer: ja, man sigger att jag ntpekar vissa personer; att jag kränker deras heder, att jag bär, ingen aktning för förfjensten och talangen; och man sâger ändả mycket mer. Detta kä. raste bror, bör ju förorsakà mig oro, som till och med ej det renaste samvete kan allde: les borrttaga, Men mà en annan teckna sämre föremå, med lyckligare pensel. Má en annan med ljusare färgor ge oss beskrifningeá pả Madam Toffzs palats, som riurlikvàl ăr ned. rifvit; mả en annan med eu mer blänkande, fernissa göra portiätterne af Lottéo och Mânstrâle
och likväl bibelıalla deras karakterer . : han skall fullborda sitt verk, men det skall ej lyckas. Ponera att nagon af Aurora Forbundets Ledamóter, (detta fâr jag betala,) satte sig ned ôch skrefve en bok om en Uggelviksbal. Ponera bror Kikare! han skulle gora hvarje Nymf till Gudinna; dig sjelf till Adonis, (fỳtusan!) en simpel smöfgås med ost pâ, blefve i haris hãn. der, ambrosia, och en dảligt korkad butelj svage dricka, blefye rena nektarn. Denna ma/ning vore âtminstone ansfandig, men vore den sann? Ge utslag bror! livad tycker du? - Men, - . du smâskrattar . . . du kikar pả mig . ... du förargar mig . . ja, din sjal âr för torr fôr sả. dane sakersom dessa; du borde på afviga sidan af hjerter Dam forrestalla en pomadburk.

Författarn ber den respectifve Läsarn, ödmjukast om förlătelse, for det urbrott af vrede han visade sin Vän, Diverse.Handlanden Kikare. Han skall snart ersâtta denna oartighet, och återgår derfore nu till den vidare beskrifningen af Uggelviksbalen.

Tin moks 2. Kapitlet.

Hvilken Slenod är ej ett obefläekadt sam. yete! har jag rikedomar, men ej ett rent samvete, huru stort äap dà priset pà mitt lif? har jag ära och 1ycka, mencej ett ıentinsanvete, hvari hestar dả min lycksalighet? har jag vackra mätréssér ooh till och med Engelska hästar,

## - 5 -

men ej ett rent samvete, hvad kan da bereda den ljufva harmoni i min sjal, utom hvilken jag ej är lyoklig? Om jag i olt samqyäm, till exempel pà en Uggelviksbal, tilluarrar mig en skonhets hjerta, men milt samvere sedan säger mig att jag ej bordt göra sỉ, emedan jag förut var fastad vid en god och ung quinna, hvari bestâr dả min săllhet? se här fràgor, mina gunstiga Lasare, som aldrig kunna klandras som en hederlig Författare gör, men som mången sỉkallad hederlig karl, till. Moratistens tillfredsställelse ej kan besvara.

Dả von Kloo, lik en hämndens ande fram: trädde ur sitt skảp, gjorde verkligen Mânstrâle sig sjelf dessa frågor. Men huru: gjorde Lotta? En Dramatisk Författare skulle i henne fà ett Original: hon skulle i en tafla af honom, vara på sitt rätta ställe.

Dả von Kloo öppnade sk3̄pdörrarne steg Lotta opp från stolen, och med värdighet talade följande:
"Er svartgjuka min Herre, är mig alltförväl bekant: jag har blott én anmärkning att dervid göra, och den är, att denne Er jjukdom härrör blott af inbillning. Jag har intrigerat emot Er, af den enkla orsak att ett bildadt fruntiminer kan lika litet lefva $\mu$ tan intriger, rom en fisk pà torra landet. Men det är in. trigens ändamảl som ger den nảgot värde el.

Ier alldeles förkastar den. Om en flicka, svartsjuk som jag, och kanske med samma skäl dertill som jag, nảgon gång vedergäller sin älskade plảgoande, sà är detta blott ett lindrigt straff mot den, som hon aldrig borde förláta. Ni ser att jag valt en hämnil mot Er, som min ömhet gjort allt för lindrig. Svara mig, hvem tror Ni denne herrn vara?

Von Kloo. En Man, som förtjerite en ku: 1a, om föremảtet, som han beröfvat mig, ägde ett par grader högre värde.

Lottd. Ha! ha! ha! jag ser redan hvar Ni ännu är hemma. Jag ber Er, ${ }^{1}$ Herr Kapfen kyss den der berrn, som om Ni råkat en garn. mal Vän. Han förtjenar Er vänskap.

Von Kloo. Min vänskap? sant nog, emedan han lärt mig skảda i djupet af din ne. driga sjä.

Lotta. I dag är ni rolig. Men upprik. tigt! denne herrn intresserar mig.

Von Kloo. Derpå har jag ófverflörliga bevis, och shart nog skall han kanske affer interessera mig.

Lotta. Sả, minsan! Ni ger mig $i$ sanning ett prof af den utmärktaste tillgifvenhet, ty Ni börjar fà samma smak som jag.

## - 7 -

Von Kloo (ytterligt upplaragt) Tig nedriga! mina ögon äro nu öppnade, och ditt väl. de öfver mig är slutadt. Jag skulle kunna lảta dig erfara min hämd; men endast pojkar, som blott i ídealiska rosendrömmar, känna quinnan, hämnas hennes trolöshet; mánner som jag, hvilka kangke mer än en gång gjort den erfarenheten att hvarken moralens varnande röst eller Polisens alltid upplyftade jernris förmảr ảterföra den en gảng fallna Ängeln på dygdens och hederns väg; endast männer, säger jag, sätta sig öfver denna häınd, eine. dan den ingen ting kan verka.

Ditt brott skulle till en del minskas om du i detta ägonblick, kunde till hela $\sin$ vidd känna det och àngra det. Men du är känslo. lös för allt, som ej âtföljs af nedrighet/och bedrägeri: den korrtaynte skall tro atl naturea raisstog sig om dina anletsdrag, da hon skapa. de din sjal; den korrtsynte skall finna oskuld $p^{2}$ din panna, en ljuf mildhet i dina ögon och adelhet i hela ditt väsen: men om han hetraktar dig, lika oväldig, lika forskande som jag i denna stund, skall han finna att denna vackra yta förráder alft lảgt och egennyitigt, liksom det unga, friska gräset gömmer den giftigaste orm, För dig ville jag uppoffra alt, mitt lif skulle ha varit ett ringa pris för din sallhet - och hvad ä nu min belöning? Karleken var den gudom som hade bemäkti. gat sig hela min själ; de gyllne aren af min
barndom voro ett intet mot de gyllne åren jag af framtiden lofvade mig: jag stod sluten inom en trollring, och $i$ den fann jag min himmel; Ara och Fädernesland voro blott hvardagsord mot dessa: evig kärlek of Lotta. Men hvad air jag nu? om himlen fallit ned, skulle jag ej stâtt mer forvånad ân da du afryckte dig slöjan, och trolldunsten försvann, och jag sảg allt i sanningens spegel.

Lota just nu har du upphört att se i sanningens spegel; just nu förvillas du af ett gyckelspel, sorn kan bereda sá väl din, som min olycka, svartsjukan är din plảgoande: om den forur ej afven varit min, skulle vi ej upplefvat deuna händelse.

Von Kloo. Sladder! usla tillflykter; jag vet forut att du ej kan ursàktas; men likvál vill jag ge en dakat för hvarje ord, som kan bevisa din oskuid. Tala Lotta.

Lotta. Du deltog mycket i den der Gustafvas ode, dà hon ofvergafs af Löjtnant Ruter, och kom i den gamle, gifte Kommissariens händer.

## Von Kloo? Osanning.

Lotta. Jag fick en biljett, frain en Ano nym, som underrättade mig derom.

Von Kloo. En infam dikt!

## C $\quad 9$ -

Lotta. Jag skall visa dig brefvet, dà vi komma hem; jag har ofta tankt rifva sönder en sà mördande biljet,' men jag har den gudskelof! quar; och endast genom den kan jag atervinna dig!

Von Kloo. Detta begriper jag inte.
Lotta, Du hade ätit en ging med den der Gustafva, pả Moabijou, Revisor Suamp varäfven der, och Ni blefvo bröder vid bordet.

Von Kloo, Hör jag rätt, eller är jag vid mina sianen?

Lotta, Há, min Gud! gör dig intet så mycket till: Alderman Piano och Kämnären Noll voro äfven närvarande, och den sednare påstod att, enligt sakernas närvarande skick, sảg det ut, som vinet skulle falla i priset, och han sade att han fâtt 25 buteljer af en viss Handlande, som han nyligen betjenat vid Domstolen.

Von Kloo. Tala mer kära Lotta; jag skall föreställa mig att jag hör rätt; men jag vet det, förbanna mej, inte.

Lottc. Den fânga Magister Uddenius som kriticerar allting och som nu för en stund sedan under dansen, kom $i$ oenighet med Mamsell Pfnurr, var också pâ Monbijou vid samma tillfalle, i sällskap med ett par Studen-]


[^0]:    *) Hennes Fars namn var Lejon: fæmn. gen, Lojonninnas.

[^1]:    *) Majkíh bor ince der för närvarandes

