## - $21 \quad-$

Jemlikhet rảder pả balen, Struntman är blott litet galep;

Lef goda broder!
Ullas klenoder!
Lefve Fredrika!
Alla a lika.
Lef sol och måne, alla stjernor och en hvar; Se skyn sả klar :||:
I nattens skót.

Tappa ur ankarn mera, Systrarne ä sả bleka. Fan ska nu. Er regera, Som inte dricka ur. Tinnes dá ej madera? Ska vi fa narri feka Och myrtenbädd formera? Eller, systrar, hur? Ullas, ögon, matta, ljufva, Hennes lilla väderhufva, Gör henne sóter. Och jag sả blöter Af Bachi safter, Hämtar mig krafter;
Tag mej i handen Ulla - Ack sả ömt jag ber. Drick lite mer, Lyd din natur.

Iymmelkoff! kära broder
Systras till glaset mana.

Du för ju Bachi roder
Du hans Härold är.
Drunkna i vinets floder, Stupa pä- Gypris bana Skänker oss gyllne stoder A.ck men smả besvär, Ej i de fórnämas salar Men i smâ herdinnors dalar, Är jag en hjeite Spänner der balte Med'sjelfya satan. Hurra pả gatan!
Ack om bror Vingmark, broder Mollberg - Dá voro du : : lefde nu,

## Ett nöt mon cher!

## Stojet sig mera saktar,

Murkenström pipan stoppar, Struntman sin Ängel vaktar Emot djeflars list. Stjernorna jag betrakitar, Klunkar dả Bachi droppar, Men för att snafva aktar, Som det hände sist. Se tvänne Nymfer sả feta, Blott med ett quarter arbeta. Klunken J sköna, Dả ska ni rồna

## - $23-$

## Freijd uti Tankan,

 Vallust i rankan.Hej Fredrika Skott! jas har den äran, din skảl. I denna bảl : :|:
Är ingen brist.
$\ddot{\text { Ä }} \mathrm{r}$ jag dả àn begrafven?
Ingen mitt minne lastar.
Nej , dödens hvassa glafven
Sig ej họjer än.
Komnen frân vida hafven, Här jag mill ankar kastar.

Till ärans Tempel trafven,
Jag ar gladjens van
Rödlălta smà trinda kinder - - -
Och vid glasena ej hinder . . .
Nymiler som vörda
Oskuldens börda,
Jungfrur, Madammier
Flaskornes slammer.
Der kära bröder lifvets skona föremả! !
Klang! Ullas skả!! :||:
Hon ärmin Vana.

Men jag nu afsked tager, Skymning för ogat rảder, Vat at mio vunna lager. Hvar at somnens gud? $\mathrm{Aj}_{\mathrm{j}}$, jag har fait padager, Hufvudet, mina nảder,

Sig emot jorden drager.
An ge glasen ljad.
Murgröna kransar min hjessa.
Ulia fon blir min prinsessa.
Jag fär plumager,
Amar, fastager.
Farväl min Ulla! Ack, jág somnar nu i ro. Du har min tro, !l:

Min lilla brud.
Nu var sälskapet rätt muntert. Dansen börjades a nyo, och nu gick allt mex harmo. niskt till väga. Omsider ảterkommo fràn sin promenad sfven von Kloo och Lott 4 , och fastän utan atc dansa, hevistade Societeten. Lotta var ảter munter; likväl kunde molnet, äfven vid vaxljusen, synas på von Kloos panna. Men for att gora historien om Juliana, kome plett, mâste vi âtergà till henne. Ett-högst ledsamt Kapitel forestâr; mon det az det nyt. tigaste och derföre supplicerar jag hos Julianas fordna Vänner och bekanta, det de dervid fasta sin uppmärksamhet.

## 5 Kapitlet.

En ung välbildad man liade inträdt: han hade ej friska kinder, ej en spelande eld i ogat; men lugn och stolthet hvilade pả pannan, och ett, om jag sả, fâr utrycka imig, alfvarsamt behag röjde sig i hela hans väsen, i hvarje hans rörelse. Pả honom, yände samtlige Damerne
sina blickar. För honom skulle Pfnurrskan blifvit en martyr, for honom skulle. Skottskan ofvergifvit sin nye och fromme Alskare; for honom skulle Mamsell Skymninger gifvic sitt högtidliga rofte att alldrig ga utom dörren utan hans sällskap; mot hans kassa skulle Mamsell Igel visat barmherighet, och för honom skulle Fru Hemplinger gerna lidit dodea.

Uag fär säga till rosenroda och ystra goso sars tröst, att de hos sả val ärbara som inte ärbara Fruntimmer, gynnas mycket mindre än en man som har stadga och tillika ett adelt intseende. En ansprâksrik ton, en skün coup de vent, och flera andra goda saker uträtta ofta iogenting, ty ej sallan se Damerne deri onatur; men en vallvaxt och manlig karl fürâter in gen onatur, och just derföre, mina syanare, behaller han alltid företrädec.

Na, - denne unge okände man hade inträdt, och Gud skall veta, utan afsigt att behaga nảgon, behagade han alla. Juliano dansade - ock med behag. Hundsvotisky vat hennes Riddare. Endast pà Juliana och stundom pả Auton Kikare voro den okändes blickan fästade. I hans ansigte uttryckte sig under hela tiden, farvåning, harm och medtidande. Damertue borjade slutligen tro att han yar liis galen, och detta gjorda honom för dem mer intressant. Omsider gick han fram till Kikare, som klingade brorstâl med Herr Lymmelkoff,
och slog honom pả axeln, med dessa ord: Herr Kikare, jag har ett förslag att göra Er. "Hvad kan det vara, min gunstig Herre"? yttrade sig deune; "jag har inte den synnerliga aran att känna Er". - "Men jag har den synner. liga vanäran att känna Er," âtertog den unge okände, "kom afsides och hör mig om Ni inte vill ängra $E r_{2}$ för hela or lifatid."

Herr Kikare masto beqvàma sig härtill och den okände âlade honom endast ait dansa med Juliana Fuhrman. Kikare blef mer flat àn bestört, och sade att han val fordom haft den lyckan vara nảgot bekant med Mamsell Fuhrman, men nu mera undveko de begge hvár: andra. Orsaken dertill kände Mamsell Fuhr? man bäst/sjelf, och han skulle gerna vilja spara sig den ledsamheten att något vidare tala i detta timne, - "Din bof, jag gör dig ärelös inom tre dagar, om du inte dánsar med denna flicka, hyars heder och lycka du ilànröfvat henne," Denna manliga och decisiva ton af den okände satte Kikare i förskräckelse, och se. dan han något Lä̀mtat sig, oppbjơd han Juliana, hvars Kärlek for honom ännu ej alldeles kall. nat. Med ostikra ste (ingen foljd af pounch, utan af en qualfull ovisshet) sváfvade nul Ki. kare kring rummer med sin Juliana och denna var lika glad som förvånad af en sådan fors ändring hos sin forförare.

Som en stor del af sìlskapet kände Juli. anas och Kikares fordna relationer till hvaran.
dra, ansảgo de den okände för en trollkarl, som blott med ett par ofd kunnat tvinga en sådan dansmästare som Kikare, att likísom- à nyo visa sig hederlig karl. Den okande, alskvarde Ynglingen var alltjemt ett foremãl for Damernas ögon och sâledes âfven fôremâl för deras konversation; och karlarne inskade alla, men ingen vảgade proponera honom narmare bekantskap. En menniska, som har egenheter och tillika en manlig och god karakier, inger alltid en känsla af vordnad, han mả träffas hvar som helst - i ett konsistorium $\longrightarrow$ vid en Domstol - eller pà en Uggelviksbal.

Sedan kadrillen upphört, gick den okände fram till Juliana, tog henne vid handen, vin. kade Kikare, och i sällskap med dem, gick i ett annat rum. Detta väckte väl det of friga säll. skapets nyfikenhet, men ingen vảgade lyssna, och hvar och etr ansảg sig för hederlig dertill. Men ett allmänt skratt uppstod, dả den okände lăt requirera en butelj pounche, men blatt ett glas. Tre personer, mea blatt ett glas! En kurjös idée! Von Kloo tatre med Mànstrile härom, och den senare yttrade sig, att den unge okände vore mera värd än hela det ôfriga lefvande skräpet pả balen. Deita var Mänstrâres eget uttryck. Forfattarn skulle annars ej vảgat anföra det.

## 6 Kapitlet.

$\mathrm{D}_{\mathrm{a}}^{\mathrm{d}}$ den okände blifvit allena med Kikar och Juliana, börjades af honom följande lärorika skemtal.

Den Ofände: Mamsell, jag är rätt glad att rảka Er. Känner Ni igen mig?

Juliana: Min herre, jag vet mig aldrig förr haft den äran att se Er.

Den Okände: (till'Kikare) Och Ni min herre, känner mig inte heller?

Kikare: Pả min heder, förekommer Ni icke mej lika besynnerlig somfrämmande. Nej, jag har aldrig förr sett Er.

Den Okünde (till Juliana) Jag kommer frân Er födelse - bygd; jag kan hälsa Er från Vän. ner och Släktingar.

Juliana: (träffad) Ack, min herre, jag har kanske hvarken Vänner eller Släktingar.

Den Okände: Jag kände Er Far mycket. Det var en hedersman; offer hans aska hivilar ingen förbannelse. Ack, om han lefde och finge se sinia barn.

Juliana: Inte alla! ... nej, nej, inte alla.
Deu OAände: Jag vet, Ni menar Era bâda äldre Syatrar. Det är sannt, illa beräknade och alldeles inte passande àktenskap, beredde deras olyckor; men dessa fruar äro allmänt tända sảsom ganska hederliga Fruntimmer.

## - $90 \quad-$

Juliana: Ack, min herre - jag vet det.
Den Okände: Era bröder, fastän de pâ Er Mors befallning, valt yrken som ej ofverens: stämde med deras böjelser, hafva nu, sedan dessa yrken genom vana och andra omständig. heter, blifvit enlige med deras lynnen, eller rättare, sedan deras lynnen bifvit enlige med dem - Era bröder, sïger jag, finna sig nu ganska lyckliga. Tvänne af dem äro redan gifta: hvarje af demager redan en liten familj: deras hustrur äro mönster af dygder, och genom arbetsamhet och redlighet skyddade mot behofvet, hivad âterstâr dâ mer i deras salllhet?

Er yugre bror är väl ännu ej fäst vid nảgon quinna, men han âr dock $i$ alla afseenden en afvundsvärd menniska, ty hans sjal är oberoende af veriden, hans tankesalt rena och hans hjerta ej bland de sämre. 'Saliedes finner jag ingen orsak till Erönskan, att om Er Far kunde alerse sina barn, elt enda borde undandragas hans blickar.
Juliana: Hyem är Ni minherre? ni förkrossar mig.

Kikare: Och mig har Ni redan gjort förvảnad och gör det änu mer. Men hvartill tjenar alt jag är vittne till detta förnöjande samtal? med Er tillatelse retommenderar jag mig.

Den okände: Ni blir här. Fin gảng måste \&ifven Ni bli hederlig karl, och upphora att lâta Ert samvete beständigt göra cessioner.
(Kikare
(Kikare tog sig en pris snus, och betrakta. de himlahvalfvet.)

Den Okände: Mamsell, Er Fru Mor är verk. ligen sjuk. Jag fann en beständig hemlig sorg vara orsaken lill hennes sjukdom. Fórbannelse ofver den, som orsakat henne denna sorg.

## Juliana: O, Gud!

Den Okande: Jag frägade henne efter hen. nes credje dotter. Jag har alldrig haft mer än tva, sade hon.

Julianta. Förmycke!
Den Okände: Drick pounche Mamsell, Ni behöfver det.

## Juliana: Hvilken förödmjukelse!

Den Okände: Jag frảgade Edra begge äldre bröder, efter deras tredje syster, den vack. raste, den quickaste och som hade det bästa

Juliana: Och de svarade
Den Okände: Bârla drogo på axeln, sâgo pả Kvarannan ett ögonblick, och sade: Vi ha ulldrig haft mer àn tvenne systrar.

```
- 3% -
```

Juliana: Ack, min Mor, mina bröder! (Hon kastar sig med de upprördasto känslor pà en stol.)

Den okände: Drick pounche, Mamsell, Ni behöfver det!

## Juliana: jag förtjonar detta.

Den okände: jag frågade Era begge systrar efter den tredje, den sköna flickan, som i sin barndom lofvade sả mycket ...

Juliana: Och mina Systrar . . .
Den okände: De svarade, under tarrar: Vi ha aldrig haft nàgon tredje Syster.

Juliana: Mitt helfvete ar redan begynt.
Kikare: ( Pör sig) Jag mår inte heller sí synnerligen bra.

Den okände; Drick pounche, Mamsel, Ni behöfver det.

Juliana: Jag eländiga! mina qval tillväxa - och Ni är ànda lika bitter.

Den Okände: Jag frågade Er yngre bror; efter hans tredje syster, och han ...

Den Okände: Han svarade: Jaghar en tre. đje Syster, en förvillad Flicka: men ännu skall hon raddas, jag svïr det vid hennes och min Fars skugsa.

Juliand: Ack, min broder Wilhelm, hvad jag älskar dig!

Den Okïnde: Han bad mig, \& sina väg. nar begara en kyss af Er. Ge mig den.
(Den okände tryckte pả flickan en eldig kyss)
Den Okdnde: Jag har fätt Er brors fullmakt att i detta mal, handla i hans stalle; och hyad jag gör àr precist detsamma, som han gjorde det sjelf.

Kikare: (för sig.) Jag lärer förmodeligen inte heller bli glomd. Hvem fan har luren. drägat hit den karlen? Jag har aldrig varit plagad af melankoli förr än i dag. Knäfveln besitta.

Den Okände: Jag har rest till Stockholm, endast för att träffa Er och underrătta mig om Er belägenhet. Förgäfves har jag användt flera dar, att $f$ fa er adress; en profetisk ande zade mig att Ni skulle råkas pâ denna bal, och jag beslöt att bevista den. Jag har genom detta beslut, haft den dubbla lyckan, att med Er, äfven fả se Herr Anton Kikare; och det

$$
-33 \quad-
$$

är Era gemensamma affärer jag nu tänker stàlla till rätta.

Kikare: För Guds skull, min herre -: : men för tunnor tusan! ... nả, nả ... ödmjukaste tjenare, detta if blott ett litet raljeri.

Den Okände: Jag kände Era upplösta rela: tioner till hyarannan, derföre var min befall. ning till Herr Kikare, att dansa ined Juli; ana, den första surprisen ... .

Kikare: Och den andra surprisen ... - ?
Den Okände: Blir den, att Ni inom mëjligaste korta tid, skall gifta Er med denna flicka:

Kikare: Men hvem'skulle Ni egentligen vara, efter Ni är sả befallande? legitimera Er - jag ledsnar aunars att höra Era galenskaper; se sả, legitimera Er.

Den Ohände: Strax; men Ni Juliana måste gả i nästa rưm sá länge. Jag skall strax säga Er, om Ni blir gift med Herr Kikare eller inte.
(Juliane gick och yar mer an förundrad).
Den Okände: Se sả min herre, nu skall jag uppfylla Er begäran. Hör mig nu med eftertanka, och fatta sedan, med klokhet Ert beslut.

Ni har utgifvit Er lüpande revers pá 1500 R:d Banko; men nekat till Ert namn vid W . . . Lands. Kansli. Landsköfdinge Embetet forklarade, i anfedning deraf, mảlet tvia stigt, och öfverlemnade det till vederbörlig Domstol. Jag har till fullo inlöst reversen, endast för att komma àt Er. Jag har de fullkomligaste bevis emot Er - och Ni känner Lagarnes-alfvarsamhet, i afseende pả sâdane brott. Pa min hitresa fick jag afven den ovärderliga underrättelsen', att Ni har ett stort parti lurendrägadt gods pả vägen till Stockholm ; Jag vet att presist k!ockan ett i natt inträflar den person, som förer det, pà Barkaby gästd gifvaregård "- och pả minsta vink af mig skall man verkstalla beslag dera. Ni vet utan tvif $\psi$ vel att sista Förordningen rörande lurendrägeri, är sträng, och det med billighet. Välj nu - Förlora heder och iira, offentligen schavottera, blif förlustig allmänna förtroendet, och dessutom betala reversen och plikra hela den ansenliga summan det lurendrägade godset är värdt - välj detta, säger jag - eller förd ${ }^{\text {b }}$ bind Er, vid ansenligt vite, att med det sna: raste gifta Er med min Syster.

## Kikare: Är Ni hennes bror?

Den Okünde: Ingen ting mindre. Nâ, lemna mig ett afgörande svar. Ni behöfver ej roilna för Era tillkommande släktingar. De skulle tvertom behöfva rodna för Er, om ung?

## - 35 -

fom, till någon del, ej ursäktade de dảrskaper och laster, for hvilka Ni gjort Er känd.

Kikare: Men Juliand har, sá visst som solen fins, forlorat den aktning hon b6r âga för sig sjelf, och derigenom äfven den aktning andra borde hysa för henne. Det oroar mig att jag nodgas säga detta för hennes bror, som har min hơgaktning; men min näri varande belagenhet uppfortrar mig dertill.

Den Okände: Usling, ditt prat gôr ingen andring i mitt beslut. Du stal forst hennes àra; ditt lismeri och dina eder, Herr Anton Kikare, uträttade sả mycker, alt hon glömde dygder och pligter. Dù ofvergaf henne, da hon genom dig var ford i elandet; havd hon sedermera begâtt, fär skrifvas pà din räkning; hennes skulder till dygden, äro sá vida du blir dygdens fullmäktig, redan quitterade. Fort, gift dig med flickan, eller gör jag dig olycklig redan denna natt.

Dentia afgörande ton verkade starkt på den stackars Anton. Som han redan friat till en rik Köpmansdotler och fât sả väl hennes som Foraldrarnes samtycke, var han ej böjd att gifta sig med Juliana, till livars elände han likval var nog hederlig, att i sig sjelf, finna upp? hofvet.

Han resonerade nu verkligen förhuftigt

## $=\quad 36$

med sig sjelf. Kärleken till Juliana, var hans första passion af det slaget; och Juliana - det viste han - kïnde for första gảngen, valdet of k̈̈rleken, vid thennes bekanitskap med honom. Beggo hade thnu en gnista quar af den gam. 1a Kànslan; och Juliarias utsvafningar hade genom den uselhet hvari han sjelf försatt henne, f $j$, kunuat undvikas, on hon inte varit mer àn quinna: "Jag tar derföpe flickan till min hustru", sade han till brodrens "da först fàr jag mitt flydda lugn tillibaka; jag satter mig nerii en god handelsstad i Norra provinserne, och handlar som hederlig karl - tänk! det skall hli ljuft att 3ैter veta med sig sjelf att man är det - jag lurendrägar nu för sista gảngen, och ger sedan f-n dessa osàkra spekulationer, som alltid göra mig bryderi.".

Et vite, men blott à -Kikares sida, af Femtusen Rid Banko, utsattes orn han ryggade sitt loffe, eller ej vore gift metl Juliana sist inom nästkommande nyàr; inga andra hinder kunde anses som giltiga, utom en svâr sjukdora eller döden. Derna förbindelise undertecknades af Mänsträle dch Murkenstrom, såsom vitt. nen; de blefvo anmolade at halla tyst dernied, sã vàl under balen, som sedermera, och derigenom väcktes ànnu mer nyfikenhet hos Assemblén.

Juliana inkallades, och ganska glad och förvảnad, ewiottog hon nu den underrättelsen,

## - $37 \quad-$

alt hon blefve Fru Kikare, inom knrt tid. Med yttersta glädje, höde hoa äfven atl den okände var hennes yngre bror, den förut nämde raske gossen, som ville bli militär, men som tvingades of modren att utbyta sabein mot boken Han var nu Docent eller rättare si kallad Gymnasii| Adjunct och kjnd for eit godt hufvud och hjerta. Som Juliana inte sett sin bror pả tie lảnga ảr, och hon dessutom vid hans skilsmässa frản foraldrarnes hus, ej var mer än tolf ar gammal, var det inte, underligt att han förekom henne okänd. Han hade med harm och bestörtning, omsider lärt känna hennes öden. Nagra âr hade gât forbt innan han beslutit rädda henne ur forderfvet: nu var tiden dertill inne, emedan han var underràttad det Systern ångrade sina forseelser, och att Herr Kikare mer än hon sjelf, fört benne pả villdoagar.

Kommen till Stockholm, träflade lian en af sina Vänner, som haft resesallskap med Kikare. Han berăttade att denne fort med sig lurendrägadt gods, och att ännu några dagar derefter ett par lass skulle inträffa. Han berättade äfven om den af Kikare uigifne, men af honom förnekade reversen. Sedelägaren fans i Stockbolm, och af honom inlöste Magister Fuhrman den med en tredjedel af dess belopp, ach. förbindelse, alt sà vida han kunde af Kikare pả hved sätt som helst âterfâ sum-

## — 38 -

man, hảlla honom fullkomligt skadelốs:- Ma. gister Fuluman hade flere dar uppehallit sig i Stockholm, innan han kunde fà veta hvar Systern bodde; och trodde slutligen att bon med flit doljde sig, for att unda gâ all uppspaning af slaktingar och bekanta, i synnerhet sum tion länge vetat, att en af hrö. derne hade for afśsigt, att pâ Pafos skảr, der Malaren kastar sin bolja mot Birger Jarls stader, uppsök henne och for henne predika battring.

Nägra minuter sedan Juliana gâtt till Balen, sökte hau henne, effer riktig anvisning, pả rätla stället. Värdionan berättade, utan omsvep, att Mamsell nyss i sallskap med, ett annat Fruntimmer, gåt pả den omtaldta Assembléen, och lian dröjde ej att skynda efter, Han satte sig i en Ảkar-Chäs, och var straxt framme.

Hvad sig vidare tilldrog, är redan be: kant; och att giftermảlet emellan Kihare och Juliana, verkligen gick foí sig, skat! omtalas. i fjerde delen af denna bok, hvilken blir den sista och är ämnad, aut gifva en fullkomlig. utverkling af det hela och dymedelst tillfredsstait: 1a den gynnande Läsarn,

## 7. Kapitlet.

Klockan var nu tolf pả natten. De dansande voro i full aktion, men Struntman, m:d
sin Fredrifid satt tyst i ett hörn och kyste oup: horligt, àn den ena, än den andra af hennes runda, och hvita armar. Lycksalige Strunt man! drick du nu, sá mycket du behagar, ur den platoniska vällustens bägare! (platoniska?) tro du nu , att du, lik en lycksalig ande, ej har nảgon önskan af sallhet öfrig: tro du nu, att allt lıvad din Ängel Fredrika säger, är bara silfivertoner; aft taket öfver din Fredrikas boning, består endast af lätta Azurskyar; att din bädd är en grönskande tapet; att din dryck är blott poetiskt vatten - och att du ser den öfriga verlden som ett stoft under din na fötter.

Detta kapitel blir ganska lifet: det är enł dast ägnadt it Strütmans galenskap. Mâtte han besinna att i Fredrika Skotts famn, hvaraf han nu är sả förijust, 'han sjelf en gảng skall hoptryckas till ett stoft - att hennes famrtag, like eggade jern, skola afskära traden of hans lifs sallthet.

## 8. Kapitlet.

Birribinsky hade $\mathrm{p}^{2}$ en lång stund, inte varit synlig. Nu inkom han och liviskade vid flera. Han uttryckte sin förundran der? öfver,
öfver, att han ej funnit någon Birribitafla i hela huset: och han frảgade efter resonen dertill. Denna teson viste ingen, och detta förundrade honom ändả mer. Han gjorde dả en offentlig hemstallan till flere, om man ej borde roa sig, med ett litet parti grâpojs.
"Gråpojs? vivat gråpojs" skrek en sjuttonairig yugting, "jag har lust att nu borrtspela mina bâda Tanter pà grảpojis, ty sjelf är jag för närvarande, genom detta spel, alldeles
pank".
"Tjenare Herr General i grảpojs"! skrek gubben Murkenström, alldeles uppbragdt, "Ni borde dubbas till en slags Riddare, genom en risbastu, af Er flata förmyndare".

Flera röster, liksom ; ett parlament, upphöjde sig mot och med Birribinskys proposi. tion. Sorlet tilltog och Damerne stodo flata att de af de fleste öfvergảfvos för ett sả uselt nöje. Man skred omsider till votering: om Naturen af en bal; om ändamålet af en sammankomst, bestảende af en väl uppfostrad ung. dom utaf båda bönen; om anstandigheten, om en god polis; enfin, om allt detta och mycke annat kunde medgifva, att pâ detta rum och vid detta tillfälle, börja ett spel, omoraliskt i sin uppfinning och förstörande $i$ dess existence.

## - 4r -

Sekter Spindelin, som vi nästan glömt borrt, densamme som gjort Mari Toffz salskap, yttrade sig först: Den som vill roa sig med grảpojs eller nâgot annat dylikt spel, vid ett sidant tillfälle, som detta, mâste forst metgifva, alt han antingen setat i stocken eller schavotterat.
"Bravo" skrek Murkenström, "dia skảl, förtràffliga gosse!"

Stolt: Man kan dansa borrt helsan och spela sig pank. Det senare är inte sämre àn det förra. Jag önskar att hvar och en mà folja $\sin$ böjelse.

Kanalje: Dito, ditn! Din skall, bror Stolt! (Kanalje drack Stolts skal.)

Chorus: Dito, Dito! Herr Mönsterskrifva: rens skâl. "Da capo!"
(Pluraliteten drack â nyo Stolts skal.)
Mânstrâle: Jag märker att de fleste rösta för det nöjet alt spela grảpojs, här och vid detta tillaille. Men hvarken jag, eller Spindelin, eller Murkenström har ännu voterat. Jag förbehảller mig min rätt dertill.

## (Allmänt Ja!)

Mènstrâle: Hvarje grâpojs-spelare, 1 syn. nerhet de som vistas här, och här vilja utöf.
va sitt handtverk, masste först inför hvarje hederlig karl och alla här forsamlade Fruntim: mer, erkänna, att han ejkommit hit för att, på elt anständigt sätt, roả sig, utan för att stjäla, De mảste àfven erkänna, att de antingen äro fick-jufvar eller âtminstone ha god applika. tion att bli det.

Uddonitus: Och' erkänna sig förtjena 25 prygel hvarje morgon, af Rumormástarn vid brunnen.

Murkenström: Díto, dito, dito. Hurra för Uddenius och Mânstrâle! Ack, 25 prygel! en kostelig balsam for sadane Herrar.

Damerne nego gemensamt för Spindelin; Mảnstrâle oolf Murkenstrom; och huru det gick med det cillamnade spelet, skall i sista delen, som med det snaraste utkommet, om. ständligen berättas,

## Slut pâ tredje delen.

## - 43 -

## Till

Forfattarn of Reflexionerne ofvef Allmänna Sinaken, $i$ afseende $p a$ valet af Lektyre *).

J.ag är smickrad, m. H. deraf, att min lilla Buk: Uggelviks-Balen, väckt Er uppmärksamhet; -jag àr mycket, smickrad deraf alt den fortjent en särskild Artikel i Bladet, Allmanna Journa-. len, och odndligt är jag sinickrad deraf, att, den blifvit ett forrenal for Ert radel och Era moraliska och litterära ieflexioner.

Tro inte, $m$. H. att jag är ond pâ Fr. for dessa Era áninärkningar, ofver publikens. kanske inte goda smak; ofver den uss ej kunnat skada, bör man ej fortornas; orn den summerlat väl, liksom Ni, bör man ej falla elthảrdt omdöme.

Hear och en Far tar sina oskyldiga bain i beskydd: undra derföre inte att jag skyndar försvara Uggelvihs-Bclen, eller àtminstone bo. kens ämne, ơm icke sjelfva afhandlingen.

Det är en betydlig skilnad emellan dårskap och last. Den förra är väl moder àt den senare; men dârskapen alstrar äfven dyg. der, fastan deras natur dả, är uppblandad med nảgot lojligt; och som exeropel bäıpả, åberopar jag Cervantes's DonQuichotte och den für mảnga â sedan i Sverge visande Tyska Bara-

[^0]
## - 4 <br> nen; en Svensk naturaliserad DonQuichotte, flere

 andre att förtign.Men DonQuichottar eller Tyska Barones ära ej objekter för boken om UggelviksBalen. I sanning, dârakaper böra blott bestraffas med grin, som verkart mera än ett latt skratt; men laster tuektas ej genom samma medel. Jag nämner detta endast derföre att Ni sătter sà mycket värde pảett lảte satiriskt skämt, (hvil) ket jag afven gör) men ej besinnar att elt lätt satiriskt skämt i allıänhet icke passade mitt ämne.

Lasten bör gisslas, därskapen bespottas.
Denna sanning máste Ni erkánna; och Ni mâste âfven gora mig rättvisa, dả jag sả. ger, hvilket Ni sjelf bordt finna, att det ej äs dârskapen, i synnerhet, ntan lasten, som jag, fastän med mycken ofullkomlighet, sokt be. straffa.

Ni talar om mảlningar, som sảza sederne, eller ungefär nảgot dylikt.

Mina mảlningar sâra inte sederna, fastän föremålet för sjelfva teckningen är sedelöst. Men är det dả fërbudet att, med en lâtt färg kopiera lasten och dess Tempel? Beskrif sjelf, m. H. ett sả uselt ämne som Madam Toffz's nu raserade helgedom, hvarest sả mån.


#### Abstract

gen förhoppningsfull flicka borrtsålt sin âra


 och blifvit ett spetakel för kittsiga och gri. nande pojkar; hyarest hon afkläte sig sitt menskliga värde och tvingat sig att omsider sjunka under sitt eget förakt; beskrif sjelf, sàger jag, denna fordna lasternas kula och gor det mer beslöjadt än jag. Jag har gjort det, och jag vâgar tro, att jag dermed ej vackt nâgra retelser hos en afven sinlig yngling eller flicka; utan tvertom förekommit dessa retelser; och i dess stalle ingifvit förakt och afsky för lasten.Som redan àr fri̊gadt, atr det dà förbudet att sätta lasten i sin rysliga dag? En narr kan genom satiren, ehuru beskrattande den mà vara, $i^{\text {nte }}$ alltid bliklok. En narr är merendels född narr, men en last bar är ej född last bar; deq̧• ne kan verkligen genom eftertanka, af hvilken hedlerskänslan väckes, åter bli en god, en he. derlig menniska; men ingen grinande satir reformerar honom. Griningen gür honom harmsen: om hans yta kansle genom deu fảr en bättre polering, skall likval hans sjal bli densamma eller kanske ândá stimre, genom den harm den skrattande satiren hos honom väckte. Hvad som endast kán verka pả honom, är en bitter och sann framstalloing of hans laster eller förseefser; och dả han finner fornuft och sanning i derna framstallning, skall han, om han

## - 46 -

blott är lastbar, forrändra siri lefnad. Se dei orsaken dertill att jag merendels varit sâ aff. varsam och kanske ofta (som ligger nig till last) förmycket skarp i mina feckningar.

Tâl den närvarande tiden endast ett lătt satiriskt skämt? skulle man fá konvulsianer eller bli forkyld om magen, vid starkare san. ningar? Eller tror Ni att vâr tid ej ar besvä. rad med några laster, âtminstone sâdane, som forijena den alfvarsammare satiren. Lycklig Ni , om Ni har-sả Titen erfarenhet af vertifen! Jyeklig Ni , om Ni tror att Er samtid endast förrảder smả, oskyldiga galenskaper, hivilka math bäst straffar senom elt lätt satiriskt skamb Men, uppriktigt, har inte Ni sà val som alla andra, sett sor rjande föraldrar ofver vanare tiga barn - och hört ofta vanartiga barn, vid dygdens gräns, vid handslaget med las: ten, förebrả en försumlig Far, en vek Mor, sina olyckor.

Men jas vill i ordning vederlägga Er. Jag har talt on Pensions. Inräteningar; jag har ej skäl att i allmänhet fördoma dems men ej heller skäl att i allmänhet gilla dem. Hon uppfostrades äfven $i$ en pension, den älskvärda flickan, som, bedragen af en ung militär, da hon fann att hon bar ett oskyl. digt foster under sitt bröst, samt han oaktalt
hon var af hederlig härkomst, nekatle henne all upprältelse, för nảgra âr sedan, under sia Förforares ögon, kastade sig i en viss -sjo i. nom Stockhotrn, krossade sig der mot en of. ver vatteriytan stảende sten, och afhandesig och den lilla oskyldiga varelsen, som aldrig selt dagen, lifvet.

En annan lika älskvärd flicka, som hade ungefär samma öde, uppfostrades afven i en pension. Hennes Förtörares nu mera dystri fysionomi rekommenderar jig till synnerlig hugkomst hos hvarje lattsinnig Yngling.

Jag har talt om Spelhus. "Kämners . Rät. ternes protokoller skola vittna hvad lyckliga foljder dessa frambragt.

Vill Ni försvara dem? Ni kan taga för afgjordt, att öfver femhundra ynglingar ảrligen, pả dessa stallen, mörda sin lycka och bränmärka sig.

Jag har talt om, huru unga fickor nu för tiden, môrda sina oskyldiga foster, innas de sett ljuset.

Vill Ni advocera mot denna sanning, så făr Ni en kinkig process, och utslaget ulfaller inte till Er fördel. Sädane brott kuona sällan heifras af Allmănna Lagen, ty de äro inte sả lärta att fá upptäckta; men likvàl begảs sådane brots.

Jag vill inte vidröra detta grannlaga äm. ne: i alla fall äro Spảkärringar, som meren. dels med $\sin$ konst betjena lättrogna flickor, goda rảdgifvare $i$ denna fråga, och lemna, mot En Riksdaler, goda recepter. En vers af en liten rimmare mảste jag anföra:

Broder! en flicka till döden ses $g$ gi, Sam har den nyfödda sonen mördat.
Madirade Nymfer dả skåda derpả, Som borde' samma lön ha skördat. Endaste skilnad är,
Att deras offer hemlige gafs dolkenf Presterskap hör! Polis, jag besvàr!

Hamma det där!
Nâden med ris och afbön tolken.
Barnamord

- Arligt ske hundira på. Stockholms jord.

Jag kunde ge Er exempel pả de ohyggligaste laster, som lasternas historia kan omtala. Om Ni aldrig sett, sả skall Ni snart beklag. ligtvis fả se en Adertons ârs pojke sträcka hufvudet under bödelsyxan.

Hvad grundlade hans brott? Behofvet. Hvaraf var behofvet föranledt? af Spel och en Nymf.

## Uggelviks Balen.

Sann händelse.

## FJERDE DELEN.



STOCKHOLM,
Tryckt i Margivirdska Tryckeriet, 1815

## 1. Kapitlet.

"Man sỉger att min Herre arrenderat borrt $\sin$ sjal till fan", yttrade sig Uddenius till Birribinsky, och tillade: "jag önskar Kontraktet mycke formânligt \& min Herres sida".
"Herr Birribinsky"! dả jag inte har mer ăn en tolfskilling pả fickan, när jag börjar rulla. terningarne eller kasta korten, livilkens räknemethod bör jag följa, Hans Jakobs eller Fans, om jag vill vara försäkrad att vinna Hundra riksdałer $p^{a}$ quällen"?

Denna frảga, som framstäldes af Murken: ström, blef obesvarad.

## 2. "Hers Birribinsky! Dả man kaft tour, som

 man kallar det, en afton, vid Birribitaflan; och medvetandet sager att man samma afron gjort en ung eller gammal narr olycklig, derigenom att man spelat honom pank; om Ni äfven ver, att denne Erantagonist, som Tjufvarnes skyddspatren (Ave St. Anton!) for alt gynna Er, slagit ur faltet (Birribitaflan); om Ni afven vet, säger jag; att denne olycklige har en god hustru, som är mản om hans heder; och dygdiga barn, som alska honom; - eller att han ager en vördnadsvärd Far, öfver hvars kala silfverhjessa ingen olyckligs hänide.önskan sväf. var; en Far, hvilken alderdomen nalka des ti: digare genom de vakor han uthärdat, för attSunna bli försatt i tillfalle att ge $\sin$ son en vảrdad uppfostran - om Ni vet allt detta; hvad känsla bemäktigar sig Er , då denne o. lycklige, frản hvilken Ni knipit hans sista hopp, hans yttersta ressours, lemnar spelrum: met för att ändtligen gả hem och fägna sina anhörige, sina närmsta förbunda i lifvet, med den underrättelsen, att han ïr urståndsatt att ens ge dem uppehalle folljande dagen"?

Pá denna Mãnstrales fräga, lemnade Bif̣: ribinsky inte heller nâgot svar. Hans vänner, Stott, Kanalje och Lymmelkoff m: fi: togo likväl hans parti: de ansảgo Birribinsky för en hederlig karl, som i alla afseenden uthärdade jemfórelse med Mânstrâle. De förmodade att man inte kommit pả balen för att orera, utan för att roa sig. Alla hade inte nog starka lungor att dansa hela tiden: själen behöfde en liten motion så väl som fötterne, och derföre instämde de i Birribinskys önskan, atu fördrifva nảgra timmar med raffel.
"Den som är ärlig karl", sade Murkenström? "kastar Birribisterne ut genom fönstret".
"Den som är förnuftig" skrek Chorus; "rättar sig inte efter hyad Gubben Murkenström pratar. Han sörjer sin salig hustru ännu, derför fär ingen annan känsla rum i hans hjerta."
"Fins hät Polis, fins här fiskaler och lag och xätt pả balen"? utropade den förolämpa-
de kamrer Murkenström; 'hit du bror Filip, med plastret ofver tinningen! har dut fâtt det märket vid utöfningen af din tjenst? du är ju Fiskal, du? kostar inte rättvisan mer án tie, riksdaler så, se här à pengar. Lefve Gudinnan Themis; hon kan dricka pounche och hennes tjenare fa rapp, fast de visa fullmakten i knapphålet".

Alt beskrifva fiskalens harm, vid dessa Murkenströms utrop, är mig oinöjligt. Man måste äfven medge att, om vissi personer liade ohemula yttranden om Murkenström, skonades desse af honom ej tillbaka. Fiskalen kunde likväl ej smälta hans förolämpande ustryck. Nu vet man, af en erfarenhet, som: sträcker sig ända frân den fid, Fiskaler sâsom nüdige i samhället, tillförordnades, att desse aldrig haft en mild natur. Man vet af dagligt off vertygande bevis, att fiskaler aro elt folk, 50 m , mảna om sin reputation sâsom tjenstmãn, aldrig eftergifva något af sina verkliga eller inbillade rättigheter. Rättvisans exekutorer, förstả de alltid, att gifya sina handlingar en ljus färg, och de dölja ofta sina smả streck bakom Gudinnans styfkjqrtel, hvilken $\epsilon j$ sallan är ett palladium för deras tillvarelse.

Det var sảledes helt naturligt alt Brunnso Fiskalen skulle taga revanche. De fleste af sälskapet uppmanade honom högt dertill; och detta var ej oyäntadt, dả man erinrar siguatt

Murkenström brouillerat sig med de fleste, och de foljakreligen önskade att han, pâ ett eller annat sätt, skulle bli förödmjukad. Nu fann sälskapet olägenheten deraf att, dá man inräto tat Polis vid Uggelviken, man ej tillika in. rättat en kurra ât dem, som af Polisen ansågos såsom förbrytare, Hade nu en kurra funnits, skulle man varit "nog obarmhärtig att kasta Murkenström dit. Han var en sanningens A postel; ooh en sâdan nâste iakttaga varsam-het-i hvarje uttryck, om han vill uadvika att, ungefär liksom fogeln i buren, kurna sïga: Kors! man häller af mej sà mycket, att man stünger in mej. Jag mảte vara en Fenix. Fi. skalen svängde väl $\sin$ baton, men han tordes likväl inte slả till Murkenström. Han tog ho. nom i kragen, men, han tordes ej rista honom; det enda han vågade göra, var, att han tog honom i hand och kramade honom exbarmligi. Dả Markenström pep till härvid, yttrado Fiskalen sin ledsnad, att Murkenström ej bättre förstod vänskapens ömma, kraftiga sprâk.

Birribinsky hviskade nu Fiskalen i örat, att om han tillät raffelspelet, skulle Murkenström fả kolik och alla vara hämnade derigenom. Fiskalen ansåg detta förslag excellent, och han höll ett pathetiskt tal, sả lydande: - Dock, jag maiste erindra att innan han höll talet, kyste han Fredrika pá munn, hvarfür han fick en örfil af Struntman, och löfte om en till, vid ett annat tillfalle.

## $-7 \quad-$

Nâ lât Oss då hörá Fiskalens tal. När Fiskaler hảlla tal, röras alla känsliga själar.
"Mina Herrar och, Ledamöter af Respek 'tifve Iggelvikska Sälskapets Assemblé och "festivitet pả denna högtidliga dag, hvartill högvederbörligt tillstảnd är utfärdadt." - (sả. började Herr Fiskal Wrâng*) "Alldenstund säl"skapets nöje ej bör hindras genom murknả "trähufvu'ns biafsigter, och det fins lika mycket "moral i raffel som i dans och musik, och allz "ej kunna hafva sinne för ett och samma fö"remal \& Altså, och till följe of den makt och' ${ }^{3}$ myndighet mig är uppdragen och hvilken i "den käpp jag bär i mina händer, ligger för"varad; tillảter jag härmedelst att Herr Birriá "binsky, som i samliället är en aktad man, mả " i nästa rumm anställa raffelspel, samt dertill "inbjuda de samtelige Ledamöter, som? deri "onska deltaga. För öfrigt förväntar jag att "man ej pà minsta sätt yttrar motvilja för denz "na tillảtelse; sâ kärt det är för en hvar att "ej bli ansedd såsom s̊dan, hvars afsigt det är "att âstadkoınma allmän förargelse."

Mänstrâle ytterst förargad, tog konstitu: erade Fiskalen i kragen och slängde honom mot dörren. Här stotte han pả kusin Duns, som stod och kurtiserades af Hundsvottsky, och förtärde några smultron, de sista |af sommaren: Mamsell Duns var ingen dufva, när hon föroläm:
. *) En gảng för alla, fär man säga: att Ord: Fiskalen hastizt sjuknat och att Wraing, för ögonblicket gjordo hans tjenst.
olămpades. Hon utiste en ström áf vailtaligt oyett så văl mot Mânsträte som Fiskalen: och afbrötts endast genom den förstnämde, som uppsteg i talarstolen, och för att rättvisa sitt förhảllande mot Fiskal Wrâng, samt öfvertyga om olämplighèten af spel, i gracernas sälskap, höll folljande

## Tal:

"Det är sannt," bồrjade Mânsırâle, "jag "har pá ett icke passande sâtt, yttrat min för"trytelse embt Balens välbetrodle, nu kansti. "ruerade fiskal eller Polismästare, eller hvad "fan han kallas; men min of verilning bör mig "ej det minsta tillräknas, da man ofverväger "de skäl jag hade till missnöje. Jag vill sả "gerna förmoda att på balen fins endast folk "af uppfostran och hederliga tänkesätt; jag vill "sả gerna förmada att de hàr tillsatta Embets"männen ej känna nảgon annan pligt àn rätt. "visan; att egennytta och ensidighet tiro för "dem döda böjelser: men om jag olyckligtvis "gör den bedröfliga upptäckt att icke så för"herrskap, att jag öppet säger mina tankar och "att jag till och med afrycker masken från "den Herrn, som nu pà nảgra limmar fâte "den vördnadsväckande batonen. Men tillàt "mig frảga: fins här Polis? - och om han verk. ligen fins, är han inte förbannadt shral? Valan; min första frâga besvaras med Ja: men jag àr ej nöjd blott dermed; min andra frâga fâr in.
te besvaras med Nej. Att denna vàr polis. inrättning inte uppfyller sitt ändamâl, det âtager jag mig att bevisa; och hvarje ledamot af det Välborna, Högädla och konsterfarna Ug. gelvikska Brunnssälskapet skall, jag àr viss derpâ, öfvergả pả min sida. Alt inrâttning skall vara realiserad, för att uppfylla sin be. stämmelse, ej sammanhifsad, ej, om jag sả mả säga, hopblâst eller sammanvriden. Ar FiskalsEmbetet vid denna Hälsokälla verkligen realiseradt? har den ena grenen af denna drąpliga inrätuning, verkligen en inre förhindelse med den andrap Här finnas ordningsmän som tillika äro Domare: och kan fiskalen vara bảde anklagare och domare? pả samma sät förhâller sig med Fiskalinnorna, tjenstemän i stubbar, men inte mindre estimeradé för det. Och po. nera nu att tvänne unga personer af olika kön, ock begge ledamöter af Brunssälskapet, genom förmycken förtrolighet i umgänge, t. ex. genom offentliga kyssningar eller smekningar, astadkommer en allmännare förargelse, huru och af hvem skulle de domas? skulle Damen dömas af Fiskalinnan och karlen af Fiskalen - eller tvertom? - eller skulle det bli en melerad Rätt och de brottslige installas vid den? Och om blott fiskalen och fiskalinnan i den vore medlemmar, hvem skulle afgöra plu. raliteten, i fall de voro af olika meningar? Se här frảgor, kinkiga nog att besvara, och kinkiga derföre att Uggelviks Polisen ej är inrät:
tad efter system. Men lât vara att inrättningen är ofullkomlig och behöfver in extremo puncto en solid reform _ den kan derföre i det närmaste uppfylla sittändamảl, om den elJer de Embetsmän, som äro det drifvande hjulet i denna inrätuning, voro upplyste, oegennyitige och ej använde mer nit än som behöfs, för att hảlla ordning och göra sig alskade. Men är nu (Embetet i all respekt!) vảr närvarande tillforordnade Fiskal en man af des: sa egenskaper? Känner han polisinrättningens natur? inser han dess fel? och om han insåge dem, hade han formåga att miuska dem genom sina egna kloka och menskliga liandlingar? Han tror att han iakttager sin värdighet £enom dundrande hot; ait den felande bör ofvertygas, att orden: Satan och Fiskal ha sam. ma betydelse, och ait nog finnas hornen pả knäna, fastan de ej fà synac. Spel och dobbel äro ju laster, som Urgelvikska Salskapet, i renheten af dess forsta inratuning, i synnerhet forbudit. Men hur lange galler en nyrtig förordning ${ }^{\rho}$ och otn hon $\in j$ langre an en natt och en dag äger den ursprungliga helgd hon aldrig borde sakna, - hvars ärfelet - dens, som bryter deremot eller dens, som har sig uppdraget att vaka, ofver dess iakttagande? Otvifelaktigt den sednares: ty dả den, (hvilket merendels inträffar,) som förbryter sig, ser hur lagen, (här är fiảgan mm Uggelvikska codex cureus) med all sin stränghet drabbar
den nerfarne, dumme syndaren, men lik en uppiskad Iänsman, halkar förbi den brottslige, som antingen äger en pröfvad fintlighet eller utsträcker handen full af mynt, - dà den felande, säger jag. ser detta, skall han ej nödvändigt förlora aktningen för Lagens Värdare? - och hvad är naturligare än att han dả förlorar den för sjelfva Lagen, ehuru denna visst ej bör förblandas med den förstnämde? Latom oss nu af denna lilla text, göra vår betraktelse: Hvad jag haft äran anmärka, äger sin riktighet. Farbor Murkenström är Filosof, och hans idéer âro mina egna: hans reputation går i borgen för hans omdömen, och jag it viss, att han gillar hvad jag sagt. Och huri skulle jag sả kunnat tala, om ej en obehaglig erfarenhet undervisat mig? Jag har sett vảr ifrâgavarande Fiskal tillsluta ögat för större förseelser, men till och med asskâda de mindre med förstoringsglas. Ärdet pả det sảtter Politien är en af inrättningens grundpelare? derför att Klupin bara på narri gaf Tofesius en knuff, och af våda satte en flảck på hans byxor, blef han alfvarsamt tilltald af Herr Fiskalen och fråga vackies om han ej skulle redigeras från sàlskapet. För det Lymmelkoff kallade Mamsell Rummet, på spe, en. liten kusin, och gjorde ofver henne denna lilla täと. ka vers:

Min tilla kusin,
Din barm är en ruin:

De târar som du gjuter; Ministern nu förskjuter -
bara, för denna lilla vers, höll Lymmelkoff på att adraga sig Fiskalens vrede, och föga fatta. des att han blifvit straffad, pa stället, af batongen. Sảdane smàsaker beifrar vår nitiske Fiskal, men handlingar af brottsligare halt ser han aldrig, i synnerhet om ett af de högre djuren begâtt dem, och egennyttan kan göra en uträkning eller fegheten föreställa sig lrafva nảgot att förlora. Bivis härpả är hans tillătelse för Birribinsky att inbjuda alla amatörer till raffel-bordet. Andra Politiens tjena. re hafva den delikatessen att hemligt medde. la sådané tillảtelser (Läs Sur. brunnska Sälskapets Police. Protokoller), men denne är nog oförskämd att öppet, i hela sälskapets närvaro, utfärda ett sảdant tillstând. Jag frảgar Er derför, mine Herrar, om mitt bemötande mot honom förtjenar det tadel, hvartill mảngen af Er redan öppnat munnen? jag fiâgar om känslan af andras begảngna orättvisa ej hindrar oss att mot dem visa tillgifvenhet och saktmod? Och dà en Embetsman - han má tillhöra Staten eller en liten oskyldig sall-skaps-inrättning - till den grad förgår sig, att han offentligt trampar rättvisan; hvilken man af heder uppstâr ej dả och uttrycker mot honom sitt fürakt, sin motvilja? - Men lika mycke! jag ser flere af Er vara missha. gade of mitt Tal: jag dricker Jurkenströms
skal! I alla öfrige ären syaga sjïlar, som Dlott fan kurage genom toddy; utblekta stackare som förlorat all spänstighet i själens nerver; hjeltar pả en bal och fripratare da vinet gjort. Er galna i hufvudet. Amen! den som vill tala emot mig, han intage min platts, och jag sätter mig och hörer pả, med uppmärk: samhet."

Murkenström närmade sig Mänstrâle med grávitetiska steg och omfamnade honom. Derefter intog gubben Mànstrâles platts och hòll följande korrta, sinnrika tal:
"Bror Mânstrâle glömde att orda am den tillämnade raffeln; jag vill fullgöra hvad han glömt. Det är dumt resonneradt att man kan raffla under samma tak, der sả manga sortungar vistag. Vi ha intet sinne för det sköna, i om vi spela om pengar i stallet att spela om besittning af Guds skapade mästerverk Qvinnan. Och det skall jag säga Er, mina Herrar, pà Cypern, kärlekens hemvist spelte man aldrig hvarken med kort eller terning; och auktorn till dessa spel var säkert ingen annan än en förafskedad alskare, eller en karl som förfalskat assignationer, eller nảgon annan dansmästare. Se damernas bedjande blic. kar! de önska oss $i$ dansrummet, ej vid spelbordet. Birribinsky, ädle Riddare af Tjuf. Orden, làt röra ert hjerta; föresla inte spel. Pafos helgedom fins här i rummet; fall ned för

## - $14=$

för dess altar, din stympare, och i vigvattnet som Jeannette Pfnurr skall hảlla framför dig, uti ett silfverfat, aftvätta penninginstinkten fran dina fingrar och de fula dragen ur din fysionami. Jag ber Er - damerna be Er och oin fiskalen ej afven ber Er, skall hans: egen batton appliceras pả honom sjelf,"

Detta kraftiga tal gaf vigt at Murkenströms proposition: flera Damer, som verklizen fram, trädt och bedt Birribins y inte väcka någon vi. dare fråga om spelet, bidrogo ocksả ganska mycket dertill att en hvar kom att tilhoora det rena, oskyldiga nöjet: - dansén, och sysselsatte sig med skönare föremal atin utslaget af de kastade korten.

## 2. Kapitlet.

Pả en viss källare i Stan, ryktbar för sin goda pounche, sutto ännu klockan ungefär 10 pả aftonen, tvànme unga skrifvare och talte om balen för dagen, pầ Clas på Hornet. Bảda hade varit hindrade att $i$ rattan tid komma dit, men icke dessmindre hade de lust att bevista den. Alt komma dit ensamne, var inte roligt: de ville ha elt par frumionmer med sig - men hvar finna dem, vid denna tiden pâ afton? Dock hvad härder? pả gatan móta de on liten spenslig flicka, nmkring 17 I̊r, som redau hunnit fả afsked frân Sảng-gudimnornas tempel, tillika med en liten mun--er finsk skönhet, som rymt frản Abo, af rädsla

## - 15 -

för Ryssarne: Karlarne göra dem, utan betïnkande, anbud att folja sig pa bestämdt stalle, och utan mycken öfverläggning mottages anbudet af de sköna. Man framkommer i hyrvagu till balen, man blir insläppt med nöje; flickornas skönhet adrar dem uppmärksamhet, deras munterhet gör dem älskvärda och det ädla i deras uppförande tillvinner dem alla karlarnes hemliga tillgifvenhet och de flesta Damernas något uppenbara förtrytelse.

Gubben Murkenström myste ât de begge sköna. Lätta som fjäriln i dansen, behagade de honom så mycket mer. Han trakterade dem med konfekt och böd dem chokolad. Lilla finskan uppböd gubben sjelf till en kadrill; och gubben svängde sig sả häftigt att han tappadé den ena damaskan. Efter dansen satte hanlilla Finskan pả sitt ena knä, och det andra sköna barnet kom helt okonstladt och satte sig pa gubbens andra knä. Nu var Murkenström i himmetriket. I förtjusning och $\epsilon \mathrm{j}$ utan en känsla af högmod, utroparle han: hivad kostar Napoleon, pà himlahvalfvet, ridande pâ en liten Oläning? Alla skrattade: Damerne hviskade sins emellan om oanständighet. "Bara Naturens ofördärfvade barn" utropade Mirkenström, och kyste med det samma lilla Finskan.

De bada kavaljererne, som fört flickorna på balen, kunde ej annat àn stå helt flata, när de sågo sig heröfvade det nöje, som de velat förskaffa
förskaffa sig sjelfva. De otacksamma flickorna skrattade blott at deras förlägenhet - och hea Ia Assamblén var förundrad att de kunde ga en gammal gubbe; sả frikostig han än vár bả. de pá kurtis och konfekt, företräde för tvänne unga, raska gossar, hvilkas icke rödblommiga kinder utvisade att de hade mycken erfarenhet af lifvet. Den ena af karlarne, nảgot förargad, och som afven personligen kände Murken. ström, tog sig ett par glas pounch och sedan han fart något kurage, sjöng han en emot ho. nom syftande visa.

Sedan visan var slutad, frågade den lilla skälmska Finskan, liksom bestört, om hemnes ålderstigne ktirtisör verkligen hette Markent ström. "'Ja visst, min lilla rosenknopp" svarade denne. "Jag heter ocksả Murkenström" svarade flickan, och är född i Åbo, och begifvit mig hemifran for de stygge Ryssarnes skuld. 'Ack, återtog Murkenström, "hur mảr nu min goda Vïn, Apotekarn Burk"?

Flickan. Burk? Burk? - han är död -
Murkenström Han är död! Och du stackars barn... förlât att jag kallar Er du, Mamsell.

Flickan (med en komisk suck, som Murkenström tror komma frản hjertat) Ja, han är död, - och jag! jag arma barn! en barbarisk Far ... men jag àr van vid mitt lidande. -

Murảenström: Besynnerligt!

## - 17 -

Elickin. Och deana min Vän, som í Stockliolm kanske är känd under ett annat namn, är verkligen Petronella Burk, dotter af salig Aptekarn, min vätgörare. $\qquad$
Murkensuröm: Och du är sảledes Caroline Murkenström, och denna Lilla Dame, Mamsell Petronella Burk?

Flickail. Ja!
Murkenström. Och din Far?
Flickan. Ja, han borde verkligen heta Petrus Turk.

Murkenströin: Ja, det är sant, men han skall reparera allt! (kysser Flickan) Hinmel, jag har dig âter; i morgon skall du berätta mig dina öden.

Nu framträdde Mânstrâle, och frågade: "hvad knäfveln Farbror Murkenström, fär du släktingar pa balen? Är det inte ett narri allt det häř? "Nej, förtusan! svarade Murkenström jag har varit en stor syndare".

Ait den föregifna Mamsell Murkenström verkligen var frản Ả̉bo, bekräftades derigenom, att Kapten von Kloo, der haft en närmare
bekantskap med henne, och dansat med hen. ne på flere baler. Hentres namn kunde han ej erindra sig; men nainnel Murkenström hade han i hela Finland, aldrig hört nämnas.

Hvar och en trodde nu, att Murkenström, af en besynnerlig handelse, âterfunnit en dotter, ty fastänaGubben varit gift 25 år och med sin Fru aldrig varit nog lycklig att fả en enda pant af kälek, kunde han ju ändz äga en älskvärd arfving?

Men lemnom upplösningen af denna händelse, tills, om en liten stund: vi skola nog sprida ljus i saken. Gud gifve att aldrig nâgon mer förvänd händelse àn denna, tilldragit sig. Knapt Lade Lymmelkoff af den allmänna gissningen, fâtt veta att den ena af de nyss inkomna Damerne, var Murkenströms dotter, innan han fann opp en plan, en ganska förnuftig plan, emedan Fadren hade förmögenher - den nemligen: att kurtisera dea lilla söta finskan. Lymmelkoff hade ett skäl att bli gynnad af Gubben, emedan han förut, med alfvar tagit hans parti i en kinkig sak, som mina läsare haft tillfälle inhämta af denna Boks 2:dra Del. Han gick derföre fram till den förmente Fadren, snöt sig, bjöd en gris snus och började följande samtal:

## Lym.

## - $19 \quad-$

Lymmelkoff: Jig gissar med säkerhet; att detta är Kamrerarns dotter. Lineamenter, humör, quickhet, liflighet, allt säger hvem hennes Far ar och jag gratulerar Herr Kamres rarn af uppriktigaste hjerta.

Murkenström: Jag tackar Herr Lymmelkoff; jag är Er mycket förbunden $\rightarrow \mathrm{Ni}$ är min vàn - Ni kan inte vara annat än uppriktig.

Lymmelkoff. Det försäkrar jag Herr Kamsern: men hur var det möjligt att Heer Kamrern sả lıastigt kunde känna igen Mamsell?

Murkenström. Blodets röst, min Herre, - endast blodets röst förmår sả mäktiga saker.

Lymmelkoff. Ja, blodets röst, i all re: spekt: men hvad säger Ni om sympatiens röst, som àr en ånga frản gudomligheten?

Murkenström. En ånga från gudomlighe. ten? hvad fan vill det säga?

Lgmmelkoff. Nả, nả. det är ett poetiskt talesätt; men med sympati menar jag en blodets förening, ungefär en sảdan förening som Ni ingick med Er nu mera aflidna Fru. Det var en stâtlig gumma: jag har hennes porträtt:

Miukenström. Har Ni heanes porträtt: bästa vân? men jag vet mig ald̛́ig låtit måla henne.

Lymmelkoff. (liviskar honom i örat).
 der 1788 ảrs krig, drog fösorg derom. (liögt) Men jag vill säga Er rätt ech slätt; Er Mamu sell dotter behagar mej.

Murkenström. Mycken ära! men tala med henne sjelf. I alla fall, ger jag Er i forhand det samtycke Ni förmodligen önskar, och det gör jag bara derför att Ni var sả uppriktig och sade mej, hvilken som lâtit måla min hu. , strus porträtt.

Lymmelsoff pratade med flickan, och han gjorde den upptäckten, att det kostade obetydlig möda alt vinna hennes förtroende; men det tyckes ej, som hennes kärlek varit före nad med detta förtroende, emedan hon talade lika otvunget med alla, och liksom utan be; sinnande öppnade sitt hjerta för alla. Hennes Vän, den sả kallade Mamsell Burk, hade gjort en satans e litekt pả Jakob Stolt, och denne, sảa förnäm karakter än dessutom utmäzkte honom, hade redan i förslag att bli Aptekare i Åbo, emedan hans nya Àlskarinua berättade honom att hennes Mor annu lefde och bort-
arrenderade Apteket - och Stolt trodde ate det var lika lätt att bli Apotekare som Mön: sterskrifvare.

Det ïr en dags sanning, att sâ stodo affärerna, när ....ja, när ? nả, nả, min läsare, det är inte sả godt, att skrifva 4 :de DeIen af Uggelviks.Balen, ty först är mitt ämne så satans inskränkt, hvilket jag förut haft đ. ran säga; och sedan har en stor Litteratör förkrossat Författarn med sin träffande, sin glada och lekande satir. Smả mảlare, som jag, hvilka ej haft tillfaHe, eller rättare, det gudomliga nöjet att betrakta en scen i unga grefvinnors sängkamrar, elier buga sig för en Excellens, dâ han drar nattskjortan af sig; utan som endast sett den samire verlden i sin brokighet; sâdane smả mảlare mãste vara pả sin vakt, när kritiken redan quäst dem, eme. dan de ha ingen gammal reputation att sätta deremot. Så forlialler sig afven med mig. Majken Munters skugga har frản himlens re: gioner, inspirerat eft stort Svenskt geni, att skrifva hennes-hämd. Sả säger man. Att hämden är skrifven och hennes mull beströdd med Helikons blomster, det ïr nu sanning: men hvarifrân denna inspiration är kommen, är ovisst, emedan enligt en uyss, i de heliga Jumma baden meddeld underrättelse, Majken Munter ännu lefver, och är vid god hälsa. Huru
man i denna Boks $2: d r a$ Del, kunde utgifva Majken som död, skall längre fram omtalas. Sådane smả misstag ske understundom: Det är emedlertid ett nöje och en lycka för en författare att, medan han ännu lefver, kunna rätta dem.

Men jag kommer mig aldrig, till att sä. ga hvad jag ville. Jag jemrar mig för bristande materialier, till fortsättningen af min bok, jag erkänner det - och likval bar jag materialier till ofverflöd. Olyckan ligger sả. Iedes i brist af fôrmâga att rất anvanda derm. Jag har borjat blifva rädd att skrifva sanving: man pâstâr att jag smädar. Att skrifva om sedernas vanhelgd är nu fördömligt, 'y seder. ne lysa af oskuld, som dalens unga flickor en högtidsdag. Kyskheten har onsider fảtt ett tempel, sedan dess hjeltinnor klädı sâ många blodiga linnen derför. Spelarne äro landtförvi. sta, bảde från - Stockholm och Christinæ. hamn. I Westerâs plundrades väl forliden höstas, nảgra Ynglingar; men lavad heryder det? om en länk brytes i den stora kedjan, sả är kedjan lika hel ändả. Sảledes har jag ingen moral att tala om. Men krig? ja krig, se det är ett rikt ämne. Men min penna är för trubbig att skrifva om fejderne mellan jordens Monarker, Men partihatet emellan Sven. ska Vitterhetens stolta republikaner; se det
ãr ett ämne, hvilket jag ville behandla. Det: ta marknadsskrik, detta marchskrejerprat, den. na Ugglesảng (den senare har afseende på Författarns egna arbeten) denna rhetoriska prosapoesi, och denna mystiska Sâng-gudinna, som gör Osslite halfgalna, och slutligen denma vältalighet, der förstândet dansar menuett och dricker thévatten - allt detta är obeskrifligen rara âmnen, som jag gerna ville ât: men jag törs inte, ty dels förskräcka mig Författarens af Baron Dolk, kritiker; och dels är det otillbörligt att inblanda sidane lapprissaker i en bok af denna art och denna vigt.

Men jag vill resa ett ansenligt stycke frân Clas pâ Hörnet. Och jag gör ingen kort resa, såsom till Albano eller Siallmästargärden, eller den i ropet varande Tallkrogen, utom Skanstull - nej, jag reser ända ner lill Ystad, och hvad som torde förefalla mina lásare măst besymerligt, är, att denni resa har samman. hang med Uggelviks-Bilen.

## 3. Kapitlet.

Nả, nu ä vi då i Ystad. Här vistades Batailions-Läkaren, Chirurgiæ Magistern Ve. nus. Läsaren tror kanske alt hans namn in fingeradt, men $j \mathrm{~g}$ försìkrar att det inte si̊ är. Till ock med Frun pà. Traktôrsstället:

Insula Venerac i Stockholm, blef inte lite förs undrad när Doktor Venus under dess tjenst? göring pả Seraphimer Lazarettet, först började spisa middagar hos henne samt dả sade henne sitt namn. Men lika mycket - en ung Ghirurg vid namn Venus uppehöll sig detta ăr i Ystad; af hyad orsak angâr oss inte; och han emot_ tog en vacker dag i Juli, foljande bref'frân en intim vän, i Hufvudstaden; nemligen Meg dicine Kandidaten Coopaiveen,

## 'Min kära Bror Kenus!

Ditt bref af den 27 förliden mảnad, är mig riktigt tillhandakommit, men jag har ej ännu haft tid att besvara det. Dả jag vid din, afresa frản Stockholm, foljde dig till Fittja, var det sista jag lofvade dig, on mảnadtlig underrättelse om mina smả âfventyr. Jag har pâ sex mânader, inte uppfyllt detta löfte. Jag forebrâr mig sjelf härföre, men jag vàntar din förlâtelse dả du af medfoljande Journal för sistlidne Juni mảnad, inhämtar mina lustiga händelser;

## Den 1. Juni passerade ingenting:

D:o
D:o.


- 3.         - Blef jağ bekant i Qvarteret Hafs: Frun, med en vacker Nipperhandlerska, men fick snart afsked, e-


## - 25 -

medan jag inte kunde bota hennes hund för bröstfeber

- 1 - Var jas pả ett dundrande kalas hos Medicinæ Doktor Purgott. Hans Mor, som var Enka, hade för nâgra dar s'en afsomnat, hvarigenom han kommit $i$ besittning af 11,000 R:dr Banko. Gumman var ej begrafven, men vid skaftet af pounche slefven var knutit svart krusflor.
- 5 - Sof jag hela dager.
- 6 - Var jog pa Gumman Purgotus be grafning. Presten som jordfäste henne, var i början mjakaktig: han trodde aft Pindarus var er Latinsk Poet undor Kejsar Claudiï tid. Han drack slutligen pounche som en bảtsman.
- 7 - Var jag på uppvaktning hos nå. gra Formän, men blef inte val emettagen.
- 8 - Började jag dricka ett glas mjölk om quallarne, i stallet för att ordentligt äta. Man sofver sả tungt af formyekez mat. Samura dag


## - $26 \quad-$

på förmiddagen, sảg jag en mảngelska schavottera. Bakelsekorgen vid fötterne.

- 9 - Lärde jag känna Fru Hemplinger: Ett charmant Fruntimmer: hennes Man vet inte värdera henne.
- 10 - Fick jag stryk i Polis-gränden, men oskyldigt. Dà jag fick véta i hvad granskap jag var, intogs jag af en panisk fruktan. Vida. re underrättelse härom, nästa mâuad.
- 11 - Blef jog kallad till Kämners-Rät. ten, såsom vittne och part i ett Aktenskaps och Boskillnads-mål. Detta, pastod Preses, årog mig, såsom ung, ingen synnerlig heder; men jag bad honom hålla sig inom gränsen af sitt Protokoll. Derpå tog han sig en pris snus och sảg pả mig.
- 12 - Såg jag den lilla knubbiga skönheten, som fâtt sitt namn af pounch, klädd som Amazon, i Kungsträgården.
- 13 - Denna natten drömde jag om henne. Hennes klädnad hade regn.


## - 27 -

bågens färg, och $i$ handen höll hon on utbrunnen dank.

- 14 - Drack jag brorixảl med Kamrer Murkenstrom: af skyldig aktning för hans år, kallade jag honom likväl Farbror.
- 15 - Borjade jag göra tjenst pả Allmänna Barnförlossningshuset, och samma dag om aftonen blef jag efter mycket krångel och mánga försäkringar, insläpt pả Biribiklub. ben vid Riddarhustorget, och dess 1:sta Departement.
- 16 - Förlorade jag pâ detta ställe hela den summa jag sist fảtt frân mia Mor, hvarfore jag i förtviflan beslöt, att engagera mig vid Stads: vakten.
- 17 - Uppklarnade min stjerna, jag vana Ảtatien R:dr 2 runstycken banke
- $\mathbf{2 8}$ - Gjorde tjenst pa Barnbördshuset:

| -19 | D:0 | D: |
| :--- | :--- | :--- |
| $-10-$ | D:o | D:o men ef. | termiddagen fick jag ett skett \& benet: denna dag är märkvardig i Svea Rikes Historia. \&\%

- 21-Sof jag liela dagen.

2. 22 - Hindrades härifrân genom en arả tig connaisance med Mamsell Clea mentia Duns; en förträllig flicka, som schatterar blommor pà nettelduk. Samma dag, om aftonen, fick jag ett ömt bref ifrân henne, hvari hon vill uppoffra allt for min skull.

- 23 - Rymde jag frân ett par Slottskan. slibetjenter, som holln pâ att bysătla mig. Dâ jag, pả raljeri, yttrade att de voro rófioglar, pastodo de, att de voro de nyttigaste tjenare $i$ Staten. Ett tyckte jag likvall inte om, nemligen: att de ince buro respekt för deras Al. derman.
- 24 - En söndag, och äfven Midsommarsdagen. Klockan 6 pả aftonen var jag borthjuden pã ett visst ställe, att dricke dảligt Thée med mycken sirap. Jag mins inte Quar teret, men Stamfadren till Vär. den hade varit Tysk; och i anseende till karakteren en god uch hygglig karl, then äfven lite dum. Jag, träffade der en och annan filou.
filou. Tơdy förtärde jag kloo. kan 7 .
- 25 - Kurtiserade jag en 45 .arig Judinna som varit mycke vacker, och som jag inte kan erindra migo utan en viss ljuf och tillika smärtande känsla.
- 26 - Var jag âter i sällskap med Mam. sell Clementia Duns. Hon anförtrodde mig $n u$, att hon hade en Fästman, som tyckte om henne på alfvar: men hon kallade honom en kär narr, som man väl kunde nyttja till en säng-gardin.
- 27 - Fick jag Aterigen stryk; men af hvem, fảt inte bror veta.
- 28 - Var jag med min lilla Clementia pá Mosebacke. Här talte hon om ten sköna naturen, när jag var half-full, och hon a̋fven fätt en tunn dimma för ögonen. Jag förde Nymfen hem. En brun Skeppare mötte Oss, när vi passerade igenom porten; och såsom gammal bekant, böd han Clementia ned i, sin kajuta; men letta vä. grade jag: Samma natt drömde


## 30 -

jag, att jag var i Olympen, och förlofvades med Gudinnan Hebe; - men att detta äktenskap slutligen blef olyckligt.

- 29 - Var det mycket mulit på förmid. dagen: $b m$ effermiddagen gick a. skan ovanligt starkr. Jag var hemma och fantiserade.
- 30 - Förmiddagen kom jag i gräl på en faltskärsstuga, emedan Barbe. rarn gaf sig ut för Medicinæ Doctor och jag pastod att det var lögn, emedan han inte visat sig äga skicklighet att kunna kurera en af sina $V$ ämer, som bara hade ondt i tummen. För att hämnas, höll han $p a$, under rakningen, att skära halsen af mig men mingoda genius vakade öfver mitt lif.
- $3 x$ - Blef jag ändıligen bysatt; Och dermed slutades denna mảnadens äfventyr.

Uppriktigt Bror Venus, om inte den sista olyckan hade händt mig, hvarigenom jag fätt oändligen godt om tid, skulle kafven denna ofullständiga Journal uteblifvit. Jag vistas ännú på Gildstun, men tiden har blifvit mig

## - 31

mindre lång, än jag i början väntade; ty konveysationen är här, om just inte uppbygglig, ât* minstone rik nch onväxlande. Jag bor tillsammans med en Haridlande Jude, en utstuderad skurk, en Israelit af nyaste Fabriken, ock som tänker rymma en vacker dag, Jag skulle vara mycket att bekloga, on inte min Clenientia dagligen visade mig de yttersta prof af sin godhet. Ack, den flickan, min Vän, är en gudomlighet. Sả utsänder det vårdande ödet en mild ängel, som i berlröfvelsems svarta timma, räcker Oss sin hand: sả, då under en stormig natt, skorstenarne tyckas disputera med vädren, om de skola stả quar eller ince och mörkrets tácke är bredt öfver hela nejden; upptindrar en klar stjerna, som ảter tillfrids. ställer det förgrảtna ögat och âterförer lugnet i den förkrossades själ. Jag har skrifvit till $m i n$ Mor och underrättat henne om min o. lycka, men hon har ännu ej svarat mig. Sä. kert afrảdes hon af mina anhörige att vidare hjelpa mig! Men hej! bror!' jag sjunger en lustig visa, gjord for bysatta foglar som jag, och hvilken jag läst i en gammal dum vec. koskrift.

Om du kan, så skicka din vän, med nästa post, nâgra tolfskillingar. Din evigt till: gifne

Jöran Coopaivéen.
Förmodligen undrar Läsaren, hvad detta bref
bref från Stockholm till Ystad, har för gemenskap med ämnet af närvarande bok. Denna gảta skall äfven bli upplöst, blott man ger Författarn tid. Men lâtom Oss börja ett nytt Kapitel.
4. Kapitlet.

Jag har glömt nümna, att en âderstigen mav, hvars rätta namn ingen kände, men som kaliade sig Teophile, afven bevistade denna bal. Med en synbar ovilja, åskảdade han de flesta scener, inom venna, de oskyldiga nöjenas krets. En hvar hade ansett honom såsom berôfvad, bruket af sina sinnen och derföre stränkt honom ett tyst deitagande. En. dast von Kloo och Mànstrate hade korrta stunder konverserat med honom, och funnit noje af hans bestämda, triffande svar. Gubbens tjocka becksvarta ögonbryn, hans ännu ovan. ligt liffiga ögon, hans tegelbruna frack, skuren efter gainla modet, hans svarta byxor och hvita silkesstrumpor, gaf linnom om ej ett löjligt, âtminstone ett besymnerligt utseende. Iiksom uttröttad af de fleste galenskaper; till bvilka han i dağ varit âsyna vittne, upp? stod han och talade, med en lenhet, en böjlighet i rösten och en delikatess i uttrycket, som ingen väntade: 'Mina Damer och Herrar, förlâten en gammal man, som med sin
"ängsliga figur, och $\sin$ nästan oafbrutña tysť "nad, kanhända förolämpat Er. - Dock, jag "ber Er om förlâtelse, och kanske âr min skula "till Er redan quitterad, emedan, som jag gis"sar, Ni funnit mig inte vara klok. Jag "finner likväl, att jag ännu inte förskaffar Er "nảgot nöje: detta vill jag nu göra. Jag är "en gammal man, jag' har besett halfva jord"klotet och vunnit derigenom mảnga kunska"per. Naturen öppnar för mig sina hemlighe"ter: Ödet lägger i min hand underráctelsen "om tillkommande händelser. Jag kan säga "hvilken som hälst hvad beslut en ofver ho"nom hvälfvande Makt, som vi kalla Öde "eller slump, fattat för kans framtid".

I början skrattade alla till och med sjelfva Mânstrâle, ât den kloke Gubben; man teg omsider och den gamle fortfor: "Mindre för att roa Er mitt herrskap, än för att varna Er, vill jag visa Er min förmåga. Man säger att Ödets beslut allid äro oảterkalleliga: det it osanning: menniskan, sả svag hon är, är merendels mästare öfver sitt Öde; ty låtom Oss ej för: blanda Ödet med en Allvis Försyn. Ofta kan jag pả ett fysiskt och alltid pả ett moraliskt sätt förhindra Ödets verkningar eller förändra đess bana. Pâ ett fysisĥt sätt om genom dảrskaper och förseelser jag är nära att komma i olycka, kan omtänksamheten, om den är född
af den âterväckta ilygden och det mantiga be: slutet att möta olyckan med klokhet och mod, rädda mig och berofva det redan ofver mig hvilande jern-ödet sin seger: $p a \hat{a}$ ett moraliskt sütt: om jag, dygdig, lider och fortryckes; om min Tyran är mäkrigare än rättvisan, eller om ett spràk talas, hvars vokaler äro gull, och konsonanter allmằn ràtl; om ingen gudomlighet stiger ur skyn, till mitt forsvar, utan jag är timligt, förlorad dả kan jag genom ett inre medvetande om mih oskuld, genom en inre ståndakrighet, som ej gảr utom gränsen af min varelse, trotsa allt. En stupstock förskräcker miginte, ty mitt medvetande har sam. mansmält med min religion. Min belönare är ofvan mig; och mina tyranner, som tro sig trampa mig under sina fótter, trampas verkligen $i$ det stället under filina. Ni se således, mina Vänner, att, för att besegra sitt Öde pả ett fysiskt sätt, fordras: systcm, inre harmoni osh yttre handling. For att besegra sìt Ode pả ett moraliskt sätt, fordras en lảgande fantasi, som stracker sig ofver solen, religieusa principer forenade med förnuftets mogna besfut; hvaraf uppkommer stândaktighet reh mod. Siledes agerar i senare fallet, ingen yttre haudling. Pả elt fysiskt sảtt öfvervinner man sitt Ode, som hjelte; pa ett moraliskt som Martyr".

Defta filosofiska Tal förvânade alla, och Mânstrâle fick alktning för den gamle. Denne hade latit sin betjent hämta en Camera Obscura, i hvilken han forestälde de scener på hvilka hàn ville att man skulle fästa sin uppmärksamhet. Gubben fraggade nu hvilken af sälskapet först ville se, hvad dess Ode redan beslutit: alla ville genast inhtimta kännedom af sina tillkommande händelser, och härunder uppkom ett sorl som tog ljudet frản Trollmannen; men hvilket Mânstrâle snart tystade. Manstrâle yttrade till Gubben att alla, blott i obetänksamhet, sả oberedt velat skảda sift Ödes beslut; men att med mera sansning, skalle storre delen afsiả från denna nyfikenher. Han frâgade Gubben orn han inte affen kuude i sina framställningar visa de följder en individys uppförande eller handlingar förorsakat. Detta vore, efter Mânstrâles tanke; sả mycket mera nyttigt och verkande på täno kesätlet, som Ödets dom, ehuru möjligtvis ảterkallelig, dả icke áskảdades, utan endast de lyckliga eller olyckliga ställningar och förhållanden ens vandel fôrorsakat, och hvaraf tröst eller en dunkel varning hämtades. Trollmannen förklarade sig äfven äga denna förmảga; och han lemnade till en hars god(finnande, au antingen fa veta Ödets beslut, eller åskảda de verkningar hans handlingar förorsakat. Man var nöjd härmed och den förste, som fram-

Tridde; var Tofesius, som nyss vaknat från sin aftonlur efter Protokollsföringen. (Se 2:dra Delen) Tofesius var nog förmäten att begära fả veta sitt Ödes beslut. Allmän tystnad. Tofesius tittade genom det tjocka runda för. storingsglaset; och hvad han săg var forljan: de: Lilla Glasbraks-gatan, strax ofvan Mose. backe och ej mảnga steg fråi Kattrakar.gränd: Här, i en rännsten, hivilade en Bachi bror; hans fysionomi väckte löje och medömkan. Hans hy hade solens färg, dả hon vid sin nedergång förgyller bergspetsarne och badar sig i Thelis's skote. Han lảg döende och sträckte handen ât Krogen Hualfisken, der en Nymf skrattade $i$ fönstret; samt vande ena benet, som slod rakt $i$ vadret som en mareschall, moz firma. mentet. Folk samlades omkring honom och deribland afven hans hustru. Hon skrattade och gaf honom sista supen, som han med mörkblàa läppar. sög i sej. Derpâ uppgaf han andan. Trollmannep sade sedan till Tofesitus: Här ser du bilden af ditt slut i verlden, som äfven skall fullbordas, om du ej inskränker ditt begär till Bachi droppar. Blif klok min son, vänj struन pen vid torrka; fukta den blott vid gladare tillfállen. Sjung din Kungs skål och din flic: kas, och när du blir gift, förstlingens af din kärlek. Pa detta sätt trottsar du ditt öde och ofvervinner det.

Tofesiús smög sig skamflat borrt och dros pá byxorna.

Härpà framträdde Brodern Struntman. Han fruktade lika litet fả höra sitt Odes beslue som Tofesius, Han sảg i glaset: en liten Kammare förestältes, upplyst af ett smalt ljus. En utmärglad. Man med fvänne horn i sin yfviga Coup-devent, satt vid ett brunt bord med begge händerne under kindbenen, Han begrundade sitt hảrda örle med en stilla svảrmodighet, och han tycktes nyss med förskräckelse vaknad ur den skönaste drom. Strunt. man såg på Trollmannen med förakt: Denne tilltalade honom: "Unge Man! öppna dina ö. "gon: Kärleken har ett helfvete likaväl som 2,en himmel: Du är kär: genom en fortfaran"de ömhet för' detta föremall blir du olycklig. "Märk ormens list, dufvans suckningar, känn "pestens àngor pả din sköna blomster-parterr. "Operera starren på dina ëgon, sâ ôfvervinner "du ditt öde."

Struntman sảg likvál pả Fredrika med uttrycket af den högsta ömhet.

## Gud hjelp honom !

Nu hade Fröken Trasenschutz kurage att träda fram. Hon begărde fa se följderne af sin lefnad, men likvall i den ljusaste tafla
som möjligt: "Er begäran skall uppfyllas, min Nâdiga Fröken," svarade den gamle Man. nen, och hon sảg i glaset: Ett skrifvet papper förestältes hvarpå med tydlighet lästes: "Som vår fordom kära dotter, Eufrosine nu mera genom sitt omoraliska uppförande, gjort-sig ovärdig all omvarrdnad och deltagande af sina bedroífyade Foräldrar; uteslute Vi henne här: medelst frản all arfsrättighet efter Oss när Vi med doden, afgattt; och som Försynen af sin Nảd blott gifvit Oss detta barn, som of. verhòljt yârt namn med vanära, testamentera Vi all vảp quarlảtenskap it lost och fast till ${ }^{\text {ong }}$ ska Lazarettet; samt forbjude vảr dotter, den of vanbematdta Eufrosine alt vidare bara vårt namn,

## Undertecknadt,

## Casper Trasenchuitz.

Sara Trasenchutz.

- Eufrosine sjönk vanmäktig i en stol; hon dânade och dâ hon genom sine vânners omsorg, âter kommit sig före, tilltalade henne den âldrige, hedervärde gubben: "Mill Frö"ken! ungdom och eftertanka förenas sällan, '?men Ni har âtskilt dem förmycke. Alska a. "ter dygden; hori är skönare àn Cupido: àter. "vänd sedan till Era Foraldrar och Ní blir orâter upptagen som deras barn. Testamentet , är färdigskrifvet och Ert straff deri beständr, jmen allt detia kan âtergả. En fattig Landt'värns.


## , - 39

"värns-Kapten, förnuftigare än någon annan, "emedan han ej anser dukaten utan allt vär"de, ehuru den varit i nảgras händer innan "den kom i hans, skall begära Er hand ock "Ni skall snart älska honom med dygdens och "kärlekens passion. Bevista aldrig mer nảgen 'Uggelviks.Bal och âterge Era föräldrar en "dygdig dotter, sả fảr Ert mörka öde ingen "nakt med Er. Tro en gammal Man: jag är "profet så vàl af det goda som onda".
"Hvad blir mitt öde, Herr Trollmästare"? frâgade Birribinsky, Den gamle vinkade ho. nom fram till sittoskảp: Birribinsky tittade i rutan och sag foljande: Eit ungt Fruntimmer af ädelt utseende, làg vid fötrerne of en karl, som satt pả en stol, med förtviflan i hvarje anletsdrag. Hennes agon vero svullna af grát, hon kunde ej tala, endast omfamna den kanslolōse Mannens knän. Tvänne barn, af omkring fyra, fem âr, hade gemensamt tagic en af hans händer. Denna grupp var rörande, Den forestalte en liten olycklig familj. Mannen var en Spelare; han hade nyligen på spel förlorat hela sin formögenhet, som hans hustru ensamt medför i boet. Nu utan allt hopp for framtiden, med fans evarigelium i hjertat och med förbannelsen ofver sin födelse på fungan, hade han beslutit aftianda sig lifvet. Med moda kunde hans Makas tà-
rar och hans späda sóners oskuldsfulla delta: gande för en minut afhålla hans fega hand att aftrycka mordgeväret. Hoppets genius sväfvade ofver hans hufvud, men han liade ej nog mod att lyfta sin blick mot höjden, för att hămta den tröst denna gudomlighet meddeldfe. Hans eviga ode var ânnu oafgjordt. Djefvuten skar tänderna pâ sin Thron, hvarifrån gingo tjocka hvirflar af svart rök, derfore att han ej genast kunde fatta en spelares själ och föra henne $i$ de forrdömdas pül alt traktera henne med namnam af hans eget konditeri. Denna tafla var ryslig, och Birribinsky sâg den ej utan fasa.

Trollmästaren talte: "Olycklige! ännu kan "du öfvervinna ditt öde, om du àlskar dyg: "den, och utöfvar henne. Är det sả smick"rande att vara Fans Minister pả jorden? Ak"ta dig för den sista faffeln. Musiken blir "dyrköpt och du fär betala Fiolerne. Du ${ }^{\text {'har varit gift; du skall ännu bli det. Haf }}$ "styrka att besegra din passion; $i$ annat fall "skall din sista timma här i lifvet framyisa ?ett grufligt original till den matta Kopia jag "för dig gjort åskadlig".
"Det var skönt, sa Gustafva", đ̈r ett mycke brukligt ordsprak, som Pfnurrskan yttrade da hon fick höra denna Trollmannens Moral

## - $4^{1}=$

till kusin Birribinsky. Mamsell Efnür steg nu fram, att åskâda sitt öde. Hon sàg en gammal gemen kärring, för en tolfskilling, spå ett par Mamseller i kaffe, som voro af tvetydigt rykte, hvarvid desse uttryckte sin beundran. Jungfru Pfnurr fick nu konvulsioner af bara arghet.

Mamsellerne Igel och Rammel framgingo sedan i samma àndamâl. De sảgo ett par trasiga gufnmor, med gamla halmhattar, beprydda med stora blomsterbuketter, hvilande på gatan, med ett stort kärl emellan sig, hvari. frản, gick ungefär samma odeur, som salig Sve-, denborg påstår skall finnas i helfvetet. Kär' ringarne talte om fordna roliga dagar vid Tggélviken oeh derpả togo sig en pris snus. - Begge Damerne dảnade vid denna syn,

Fredrika Skott lảt sig inte afskräckas of deras dảningar. Hon betraktade sitt öde i Trollmannens spegel, och sâg: Fan klädd i Kavalleri-Officers.Uniform, kurtisera en Dam, och kyssa henne pả brösten.

Trollmannen utlät sig till dessa Fruntim? mer. "Beskảden häri, mina Damer; Ert blifvande öde, om Ni inte döden Ert kött och "fân förnuftigare principer. Ödets jernhand "är redan lyftad öfver Er, Genom dygd och "ett fast beslut, att deri uthärda, undviken $J$
"dessa förespådda olycksaliga tider. Mamsell "Shott, i synnerhet förmanar jag Er att ej "förmycket tro Cupidos ädelmod. Liksom en "ny slup, trottsar ofta skönheten vindarne; "liksom kit kolhaladt skepp, tror hun sig of"ta, dả hon ännu bestrảlas af middagssolen, "ha samma anseende, samma crollförmảga som "i blomman af hennes dagar; men lik ett stran"dadt yrak, skall hon omsider, vid de rilla"gande åren, finna sig maktlös inte, allenast "till eröfringar, utan afven all rillviona sig "fordragsamhet, sả nödig for ett alatradt Frun"timmer. Akta Er fór en viss Kavallerist; "han förer Er i fördärfvet och Er nu suckan. "de Orphée skall da sakerk aldrig âtervinna "sin Euridice".

De fleste Damerne lâfo förkunna sig deras oden; alla voro missnöjdle med den gam. le proferen, men alla lofvade i hemlighet, battring.

Brodern Iymmeltoff hade likvàl äpnu ic. te varit framme. Han sảg nu i glaset -- och en galge stod framfor honom. Han studsade tillbaka, men Trollmannen tröstade honom der. med, att hans öde, genom ett redligt uppfö. rande kan undvikas,

Mänstrâle talade; "Utan att se i ditt glas "Haxmàstare, vet jag livilket öde, som före.

## - 43 —

'stâr mig, om jag, inte hädanefter blir för"nuftig. Och jag skall säga det, men blott "for dig - jag skall hviska till dig i det ö. "rat, som du hör bàst pà". Mànstrâle hviskade Gubben i örat följande; "Om jag inte upphör "'med mina kärlekadifyentyr och framföralit in"te ofverger Lotla som atr yon Kloos diamant; 'sả menar ni att fan tar mai, liksom fan tog "Don Juan" "Precis sả ar min spâdom" blef svaret, och Manstrale kyste nu Mamsell Skott pa munnen och bad henne alltid vara dygdig:

Pà Balen fanns afyen en skenhelig stac: kare, som allmant i börrjan troddes vara en man of dygd och merit; och denne var Seig. neur Spindelin. Kamraten Spindelin var afven ny fiken att fà nảgot uppenbaradt af sipa fram. tida bändelser, och till den ändan fram. trädte lian till Haxmastarn Camera. Da den gamle fick se hotiom, sade han strax: "jag har intet godt att förkunna Er; jas fin${ }^{3}$ ner att Ni ar en smula Litteratör; Ni tror "Er veta allt sjelf, jag har inga råd ellez "varningar att ge Er". Dessa ord äggade mer Spindelins, nyfikenhet, och han envisades att den gamle skulle a atminstone sàga hyad som skul. le hända honom några âr derefter. "Jo', sva' rade gublien, "sedan Ni skaffit Er elt namn "i vitterheten sasom ofversattare, och detta "namn ej blifvit utan tira for Er, skall ni beflicka
"det med, trenne Originaler, som ni skänker "den vittra verlden; det sista af dessa Origi "nal skall vara en satir mot en viss För: fattare of en viss bok; och han skall, uppmanad af flere, stiga upp och visa Er all den ömhet en sårad Författare, anfallen af en katt, bör kunna visa. Han skall tala om Er lảnga drypande näsa; om stolparne af postlin, pả hvilka hela lusthuset hvilar och hur Amor borrffaktat purpurdoftet frân Era kinder. En viss Mamsell Majken Munter, till hvilken Ni haft gamla relationer, skall vara orsaken till alt. Det är hennes skugga Ni skall framtrolla och hon skall hålla en oration, skarp och quick pà en gång, tifl författarn af hennes personalier. Häraf upptändes denne för* fattare och han gàr att. balsamera Er. Dettz min Herre är Ert öde; Ni kan afvända det men jag vet att Ni inte gör det. Jag önskar Er derför mycke lycka i striden, - och må Era fingerknotor sedan endast användas att ren, skrifva en viss Direktions kostliga Tabeller.

Desperat gick Spindelin borrt och hiviska: de Mamsell Skymninger några ord $i$ örat. Trollgubben betraktade honom med ömkan och sade: den karlen kunde vara klokare än han är. Egenkärleken är hans svarta dæmon men genom en god risbastu kunde han snart fä förmâga att köra borrt denna lilla djefvul".

## - 45 -

Gubben Murkenström sảg i trollspegeln fifven sitt öde; men som han var gammal och hade mycken praktik af verlden, kunde detta ôde ej vara sả synnerligen farligt. Större de. len af de öfrige kavaljererne voro äfven nyfikne, och de undfingo äfven hälsosamma lïrdomar. Dả hela Spektaklet var slut, tackade man samt och synnerligen, Gubben för sin välvilja emot en vilsefarande ungdom. Nu befalltes tvà balar, en af pounch och en af bischoff: dessa betaltes af Murkenström, von Kloo och Mânstrãle. Damerne drucko bischoff, som bara hin, och Tofesius kunde inte afhålla sig frân att dricka solens skål. Härmed men te han Häxmästarn, ehuru Mamsell Pfnurr neg, emedan hon trodde denna kompliment ernad henne. Mänstrâle som sjöng förträffligt, lảt nu hörra sig solo. Han bürjade:

## ton: Mowitz, i afton star baln.

Corno - Murkenström, hör du min bror,
Corno . Klädd i damaskor och skor,
Svettas du pả balen
Nå, se dả här i salen
Smã, täcka vador, bror.
Gubbe, din pipa ge fan -
Ar du wil sälskap ej van?
Ingen chikanera.
Här Nymfren stolt spassera,
Som vore de i sta'n. Lyft mej opp med kran.

## - $4^{6} \quad=$

Jag tror att solen skiner. Inga sura miner! Hit med mera viner! D. $C$.

Hvem har dem baler stälft an? Han, som der klunkar, just han, Som pà kràset dryper,
Och nu af ljusen nyper,
Han denna bal stalt ant.
Hör nu min tha! nả hör!
Lätt för min flicka jag dör.
Jag dig nu pảminner
Hur ömt for dig jag brinner.
Buteljen squa! pàs bör.
Om ditt glas rut ror:
Vet detfa vinel duger,
Och jag inte ljager,
Flaskan jemt jag suger.

Bröder, át vägen se ut!
Skuffa mej inte. Vet but!
Se, hur molnen simma,
Och Lunas bieka strimma
Blänker skönt - se ut!
Inte min strupe är vât,
Nu mej till disken folj åt.
Nymfer, fyll i glasen, Och Morvitz stryk pà basen,

Än har jag quar en plât.
Borrt med sorg och gratt!
Jag trottsar jordens Kungar,
Men min blixt jag slungar
Blott mot Cypris ungar.

Bachus är jordens Monark:
Kragen han bygt till sin ark. Nymfer uti hufvor.
De blifvit Gubbens dufvor.
Han är en mild Monark.
Venus är alltid hans gäst,
Gift utan lysning och prest.
Pussig, trind och nyter
Han hennes strumpband knyter.
Bror! detta vin ar bäst.
Jag vid stoln är läst.
Jag sitter hăr i dimma,
Jag om ol vill primma.
Hvilken ljuflig timma!
$\ddot{A}_{\mathrm{r}} \mathrm{jag}$ nu Kejsare bror?
$\ddot{A}_{\mathrm{r}}$ jag ej mäktig och stor?
Visst har jag ett rike:
Ej Påfven är min like.
Lyft pả mej Kronan, bror.
Midt uti bâl'n är mitt slott,
Aldrig trompeter och skott

Ska mitt Iugn förstöra,
Jag vill lagar göra. Min milda spira blott Vattnas ska i vâtt, Och s'en en full Magister, Som Finance-Miniser
Fylla bảlens brister.
Sảngen hade inte väl slutagt, förrän en figur kom inrusande, menniska och afven karl till utseende, men af on besynnerlig kostum. En liten rund batt betäckte ett oformligt stort hufvud. Ögona blixtrade raseri och munnen gjorda hundrade vridningar. Besynnerligt lâter det, men sanning var det, att näsan satt mycke pâ sned, förmodeligen ett fel i konstructionen, af Nasbenen. Den besynnerliga Riddarn hade öfverrock af askegrảtt kitay och busaroner af samma slag, samt strumpor och skor. Omkring lifvet satt ett bălte, hvarifrân framtittade ivänne fruktansvärda pistoler; en kuriassiersabel svängdé vid sidan, och duktiga näfvar fullkomnade den respektabla bilden. Alla häpnade vid denne galnings första åsyn, till och med Murkenström förlorade sin fattning och kunde inte tala pả en lảng stund. Den fruktansvärde nykomne gảsten sâg vildt omkring, liksom han sökte någon. Omsider, dâ han fâtt ögonen pả Clementia Duns, utbrast han: "Jag har dig d̉ här din Varginna, här,
ibland hela djurriket. Ack, hvad jas ser! Björnar, tigrar, räfvar, roffoglar af alla sorta. menter, dufvor med ormsyansar, Iäderlappar, flädermöss, krokediler, gösar, - ack, här blir jag konfunderad - Clementia, du är en hök - men jag skjuter ned höken. (Nu framtog han den ena pistolen, men den fråntogs honom af Mânstrâle). "Trolösa", yttrade âter främ’̀ lingen: "Känner du igen mig? Clementia sva? rade honom: "Jag känner alltförvàl Doctor Venus, som efter berättelse, skulle aflidit i mảnads raseri.

Venus. Ja, jag är Doktor Venus och du är den otacksammaste af alla quinnor.

Clementia. Men livarför àr Ni så beyäp: mad? Hu! jag är riktigt rädd för Er.

Venus. Vill du åter bli min? vill du svärja vid din oskuld och kärlek att, दater bli, min och vara mig trogen?

Clementia. Ja, om Ni găr Er väg och ber sällskapet om förlåtelse für det Ni stört dess nöje.

Venus föll verkligen pâ knä, för att be Assemblén om förlåtelse, men dạ man allmänt skrattade, forstod han att man glorde narr af honom; derföre steg han hastigt upp, och med en dundrande röst frågade hvarfór man skrattar at horem.
"Ni ser sả Riddarlik ut", svarade honotrí Mânstrâle," och Ni tycks ha mod att spänna pá draken eller en väderquarn, för att befria en bortröfvad Prinsessa. Förmodligen saknat Ni en Alskarinna, som Ni ătersöker; förmod. ligen är denna Alskarinna antingen en oskyl. dig fröken eller Prinsessan af Jerusalem, som nảgra duktiga Algiriska matroser fồ ett par dar sedan, bortröfvade frân Eskorten, just dâ den passerade Spinhusviken, för att ankra vid kärlekens Ö: Olycklige Riddare! jag beklagar Ert öde - men svara mig, gissar jag inte naagorlunda rätt"?

Venus. Till nâgon del. Men den skatt jag "söker hat aldrig passerat Spinhusviken. Nej, i de Arkipelagiska farvattnen har hon irrat omkring; och nu är hon ej mera den hon har varit. Ack, dâ jag först lärde känna henne, glänste dygden i hennes öga, som en yårblomma: hennes panna var ren som himlafestet, första dagen efter skapelsen. En bofrôfvade henne ifrân mig, en bof, som var min vän. Se här, han har sjelf skrifvit till mig derom". Nu-framvisade Vemus det bref, med Jurnalen, som var frản Medicinx Candír daten Jüran Coopaivéen. Ingen af sàlskapet hađe svart att begripa det den olycklige Venus var rörd till sina sinnen; Och det ät én hi. storisk sanning, som sedermera bekräflat sig, att detta bref frân hans vản, hvarigenom han underrättades om Clementics trolöshet, försatt honom i detta olyrkliga tillstảnd. Venus, som àlskade Clementia med en utsväfvande passion,
kunde ej dröja i Ystad, efter denna grufligà undertättelse. Han hade fast beslutit att uppy söka hęnne, och beväpnat sig, föv att försvara sig och henne, $i$ fall nảgon skälm ville göra honom hans rätt stridig. I detta afseende kom han till Stockholin; och att hans Dulcinea denna afton raade sig i Uggelvikska Sọ cieteñ, hade han fatt veta af en hennes bekant. Med en lảgande inbillning, en viss o. skuld i känslan och en viss lenhet i karaktä. ren, är det, vid frảgani oin en stor olycka, ej svart att mista förnuftet. Sảg man nảnsin, ett Trähufvud bli fullkomligt galen? Sảg man en för äran eller hjertats renare njutningar känslolös varelse mista förstândet? Nej, blott filosofen och den verklige perukstocken ha en sả väl organiserad byggnad omkring hjernan, aft någon galenskap ej förmâr tränga dit. Det är blott den sangviniska Ynglingen och den melankoliske svärmaren, som ha fä förskämda vätskor att de lâta hjernan stumdom dansa släng. polska, Korrt och godt, den stackars Venus, en romantisk Yngling; hade förlorat bruket af sina sinnen, genom sin bedragna kärlek för Clementia; och att hans själ var af poetisk natur, skall snart visas.

Mânstrâle bad honom berätta sina kärleks händelser: med vilda ögon betraktade han först Mảnstrâle, sedan tog han hans hand, som han starkt kramade, hyarpả han började :
${ }^{\text {MI }}$ I egenskap of hälsans förbättrare gjorde "jag tjenst pa detta stalle, der gudinnor, som
blifvit sjuka af de förpestànde vindar, hvilka stundom öfverfara kypris behagliga $\ddot{O}$, vår: das och till hälsan âterställas; der hjeltar, som blödt för fäderneslandet, för att blifva friska, förlora en arm eller ben; der unga quinnor, som varit behäftade med magsyra, aterfă en ren andedrägt; och der man kurerar sà vàl för skabb som kräftan - pả detta stălle, sä ger jag, gjorde jag tjenst, och lärde der känna en sjukvakterska, som hade den skönaste dotter. Jag blef kär i denna flicka, ty ingenting var naturligare. Lättare och med mer sanning skulle Poëten kunna måta en Cherubim, àn jag Clementias skönhet. Lättare skulle han på sin duk framstilla den natt, som evigt utbred der sig öfver afgrundeh, än jag denna trolösa flickas själ. Men jag var kär - oclı min flickas lilla trånga kammare, med blyrutor och fảllbänk, var i mitt tycke, en vinkel af sjelfva paradiset. Men jag måste gå en betydlig väg frản Lazarettet, för att komma fram till Clementias gudomliga boning, (ty Ni skall besinna min herre, att hon bodde på sôder, vid Nytorget, stras bredvid Malongska huset). Med Modrens samtycke hyrde jag derföre ett rum st min älskade i Stan, i Göran Helsinges gränd, Den tid, jag besökte min flicka pả detta ställe var den lyckligaste $i$ min lefnad. Hon lefde blott för mig och jag blott för henne: Nu kande jag inga lifvets bitterheter. Hennes kärlek var en gyllene krona på mitt huf. vud, och hennes trånga Kammare, mitt rike, der jag utan möda och bryderi styrde mina Undersatare, emedan jag hade inga att styra:

Visst oroades stundom mitt hjerta, dả jag sag en och annan komma, hvilken uppförde sig som min rival. Men dessa bekymmer tiknade blott lätta moln, som uppkomma sommarmos. gonen, innan solen vaknat, men som försvinna da hon framilar ur sin gyllene port. Att hon skulle bli min Maka, var afgjordt; och jas ansåg henne redan, som min lagliga egen dom da jag af Collegium Medicum blef bortkommenderad med Arméen. Jag skiljes ifrån henne, och beständigt stâr hennes bild för min fantasi. Men omsider upphör hon att skrifva mig till; jag kan ej gissa orsaken, förr än jag fảr detta olyckliga bief frân Joran Coopaivéen med hans fördömda jurnal. Jag reser till Stockholm att hämnas, eller âtertaga hvad jag förlorat. Kommen vàl hît, berättar man mig från alla hå1, hennes obetänksamhe. ter, hennes trolöshet och föraktliga uppförande. Jag har beväpnat mig som Riddarn Baijard, och om hon ànnu vill fortfara som hon begynt, skall udden af mitt svärd, färgas i hennes hjertblod". Hittills hade den stackars narren, som man ser, talat simpelt förnuft; men nu började han svärma, och han fick fullkomligt anfall af sin galenskap. Som Ve: nus nyligen läsit Don Quichotte och flere af de sann-sagor Brodern Spiess förfatat, hade han ovanligt delikata känslor; hvarje flicka, var i haps ögon, till det minsta en fröken på sidolinien, och hvarje vacker flicka dotter af en Prins, som gift sig med en herdinna till vänster, (haft en mätress.) Nu började han i en rasande hö̀g ton: ''Ja, min Furste! (Màn-
sträle) sâdan var den Prinsessa jag förlorat. Diamanterne i hennes hår hade inte värde mot hennes ögons diamañter. Och hennes kinder? Ack, Evas, dả Adam satte pà henne - Vigselringen, voro inte mer friska, mer gudomiga. Hvar ät hon nu? Pả Atlantiska hafvet, pả Caspiska hafvet, i firska viken eller vid Kodjupet? Pả nảgot af dessa Oceaner, måste hon mu, säkert svafiva emellan himmel och jord, (vatten?) Kaniske ett strömdrag . . S dock, jag bäfvar att tänka derpả. Men Ni, durchlauchtigste Furste, nämde nảgot om A1giriske matroser . . . dock, livad talar jag? jag tyckte nyss att jag sảg min allskarinna i denna lysande församling of Fröknar och Prinsessor; af Grefvar och Riks Furstar; men det yar blott hennes ofullkomliga bild. Men (han fảr Clementia ảter i sigte) hon stảr ju där? är det du Clementia? Din dygd är dyrare än Cleopatras pärla; din dygd är en pärla och denna pärla kan aldrig vara bortröfvad. Dock, det är ej du: dessa insjunkna ögon hade ej min Clementia; denra ofantiga fetma gjorde ej hennes späda lif sâ oformligt; inte hade hon dessa knubhiga armar, denna sneda utsta. ende höft, ...nej, fy fan! det är inte du. Min Clementia var en Prinsessa. Men kanske någon Turkiskt Pascha har omskapat dig; kanske du glömt mig för fonom: ditt bled skall aftvả denna), skymf ... (nu drog han sin plumpa husarsabel och ville expediera den stackars flickan till en annan verld; Mänstràle var ej ensam mäktig att vrida sabeln ur hans bänder; Murkenstròm och Lymmelkoff kommu
val äfven till hjelp, men den rasande Venus kastade dem i väggen, som barnungar. Slut. ligen kommo ett par'Polisbetjenter, som voro närvarande vid Assemblèn, nemligen Petter Luif, en liten tjock rödblommig gynnare, och Göran Skruf, som var en karl, hvilken aldrig gjorde nảgon menniska för nâr, utan alltid om vảren, med höllighet, och emot en sup och etl par tolfskillingar, pâminte Husigarne att hảlla sina rännstenar fria frản orenlighet, emedan polisen älskade ingen stank; och stank ar ovanlig i Stockholm. Desse med tillhjelp af Tofesius och flere andra personer, hollo den desperata Venus i styr, och fråga väckies om han inte borde föras till Stockholm att sattas in pả Kastenhof öfver natten, till dess veder. börande om honom, sasom galen, kunde vidare förordna. 'Ha, ha! ha!' sa gubben Murkenström, det är med respekt te säjandes, dâlig Polis vid Uggelviks Helsokalla och äfven en strunt-Fiskal, som inte sjelf kan förvara en person, som förbratit sig inom dess eget gebiet. Rảr karlen for att kärleken gjort honom galen? Om han buggit till konstituerade Fiskalen sả att denne blifvit sned, hade Venus blifvit brottslig för det? han är ju gaten? han skall ej införas som ett spektakel, till Kasten. hof. Jag âtar mej att vârda honom; och Mamsell Clementia fảr passa Oss opp'. Detra tal hade den verkan, att den olycklige Venus fick bli guar, och Polisens missionärer forvärfua. de sig ingen fortjenst, medelst hans transporterande i arrest.

## 5. Kapitlet.

Men nu tilldrog sig en aman händelse, som gjorde Murkeiström inte lite flat. Dea ofvannämde hyggliga karlen Göran Skruf kastade sina ógon på begge flickorna, som sist ankommit till Balen, nemligen den föregifnz Mamsell Murkenström och Mamsell Burk. Skrufven var nog ohóflig att gâ fram och titta Mam: sell Murkenström i synen och fräga henne on han inte kände rätt. Flickan lät inte öfver. rumpla sig, utan fragade honom om lian vore pätt slug eller hvad han hade med henne att göra. "Förtusan", skrek Skrufven, "är det inte du mitt vackra barn, som tjent hos Choko: lad. Fabrikören, och som mappat ifrân honom ett och annat, och som ger dig ut för fröken om quällarne, när du möter någon vacker herre? hesitta mej, 并 det inte du! du ska visst fa tak öfver hufvu", Hela Assemblén kom i rörelse och isynnerhet blef Murkensträm surprinerad. Potter I.uf betraktade flickan, men han kallade sin medbror ett nöt, som såg sả opp àt väggarne. Det var alldeles inte den flickan, hvarom var frảga, utan nảgon helt annan. Dả Polisbetjenterne närmare betraktade båda flickorne, igenkände de dem vara ↔ Mamsell Burk: en barnflicka vid namn Åaja Klut; och Mamsell Murkenström; en annan tjenstflicka med namnet Stina Häj. Begge, som för nảgra veckor sedan, af sina matmödrar fått tillstånd att bevista en dans pa ett anständigt ställe,-men som likvall stod pả krogen Buren vid Skinnarviken, hade efter

Jettă nöje ej ảterkommit $i$ sina tjenster, utan inquarterat sig hos en gammal kärring pî Rörstrandggatan (der all förbjuden tross skall inz qvartera sig, hvilket upplysningsvis lemnas till efterrättelse àt Polisens flygande Merkurer) samt hos henne tillbragt hela tiden. De ångrade val ofta $\sin$ ostadighet, men i tjensters tordes de ej tillbaka, och för Polisen fruktade de, emedan de redan i Tidningarne voro ef. terlysta. Kamraterne Luf och Skruf som ha: de sig uppdraget att uppsöka dem, begagnade nu tillfället dertill. Flickorna borrifördes och pá det ingen frân denna stund skulle pâ Ug-gelviks- Balerne fả inträde, utan att vara allmänt välkänd, utfärdades ett reğlemente, för långt att meddela Läsaren.

## 6. Kapitlet.

Dock, hvarföre dölja sanningen? bekän? nom uppriktigt, att ofvannämde tvänne hyggliga Nymfer, som endast voro förlupna tjenstehjon, anammades af Vederbörande, och fördes foljande dagen till det Themis's tempel, som man verkligen kan kalla Themis's skärseld, och hvilken mâste uthärdas innan man kommer till Gudinnans ordentiga helgedom. Polisen dömde flickorna att sitta vid spinnrảcken $\mathrm{pa}^{2}$ behaglig tid - och Murkenström blef flat, da han såg sig genom en slinka, bedragen pả Faderskänslan.

Morgonsolen framgick med all sin prakt; ej olik en Theaters vasgande, rëdlätta Styresman $_{2}$
man, en morgon då han undsluppit kräkningar, och Spanska flugor ej blifvit applicerade pả forståndet; morgonsolen framgick, säger jag, och manade Balens Ledamöter att âtskiljas.

Man måste likvàl dricka dessförinnan; och som en kavaljer, hvilken tjent Muserna, mycket skröt af favörer, som alla Eruer, Jungfrur och Fröknar bevisat honom; máste ha emottaga varningar af den ofvannämde Trollmannen; som, till tjenst for alla skrytande, dumma junkrar, berättade följande med titel:

## Den straffade Storskryturn,

Anekdot frân 1780-talet.
Jan Sqmuel Luns en vacker dag,
(Pả Kastenhof, jag tror, det hände.)
Skröt i ett ganska muntert lag,
Att hvarje vacker Fru var svag
För honom blott - som alla kände.
Hans tal, det föll precist sả här: "Jag hos Fru NN gör visitér, Hear afton Mannen borta är: Dess syster ock är i mig kär. Och begge ${ }^{\circ}$ just små kariter.

Fru N. som nyligt Enka blef, Ar i mitt våld - en liten toka, Som mina pref först sönderref . . Men hvem kan motsta mina bref? Och hvilka Damer äro kloka?

Den vackra Öfverstinnan $N$,
Dả Mannen nyligt var pâ kuren;
En stund mig gjorde motstånd - men $\because=$ Helt korrt och godt: hon blef min vän, Af bara känsla för Naturen.

En viss Mamsell . . . en Kammarfru : : ?
Se henues väst - se blicken bara .-
Nà var jag lycklig? dömmen nu!
Pả morgonen till klockan?
En gang jag fick hos henne vara.
Att vinna skönheter-är lât Femhundra jag i Stockholm vunnit. Om mannep syns - $p^{3}$ tusen sâtt, Man'gör en hedrande reträtt. Och kuppfri jag mig alltid funnit".

Han slutar: Blygsel eller skam Var icke pả hans panna gjuten. "Fôr buffeln likvál flyr ett lam": En sade: ingen dock stod fram Och buffeln gaf ett slag pả truten:

Af sälskapet två eller tre, Dock harmađ̧̧s och hämd bestöto: De Damer, Luns nu skymfade, Som vördnadsvàrda kände de, Och liàmden re'n i fơrhand njöto.

Man gjorde genast opp en plan, Förnuftig nog och ny tillika; Nu känd kring Malmarne och stany Sả klok, så god, att inte fan Af ren instinkt den kan begripa:

$$
=60
$$

På Clas pả Hörnet, om jag mins;
(Jo, Clas pâ Hörnet, ganska riktigt,)
En, bal blef tillstäld, som man mins;
Dit äfven bjöds de skönas Prins, Och han kom dit nog oförsigtigt.

Han tänkte göra här figur;
(En stark figur han verkligt gjorde.)
Han såg ej hämden stả pả Iur;
I allt var sanning och natur, Ocl mera kanske än det borde.

Luns dansade - och i hans mine;
Vax sällhet med hans högmod parad.
Han tryckte ömt en skön kusin,
Var ofta ej i gesten fin,
Och fick hvar tryckning ej besvarad:
Kom hit, kom hit, "skrek en hans Vän:
(En älskvärd Vän) i uästa Salen
"En bảl Oss väntar - tömmen den:
"Har man den fulla bägaren,
"S3, om man dansar är man galen'?
Blott Nymfer skola fylla i
De glas, som alla brödren tömma: Här fyra små prestinnor bli Tjenstgörande hos Oss, och Vi Belöningen ât dem ej glömma".

Sagt: Nitton,' tjuge Vänner re'n
(Men karlar voro allihopa)
Nu störta in, pả lätta ben,
Och svärma här, vid vaxljus sken;
Och: lefve Luns! de alla ropai.

Bland dera man fyra flickor ser; Snin fröknar nätta, blyga söta; En sup fick Nymfren (men jag ber Govänner stöten icke Er.) Att desto bättre glasen sköta:

Luns stod förundrad dả han fann, Att Ngmfren söpo: nu signalen Blef gifven - färdig stod hvar mani Med glas i hand: Nu gissas kan Till ändamalet utaf baler.

Man slöt en cirkel; midt i den; Af Nymfren Luns blef kurtiserad. Nu roptes: "Lefve Luns, vảr Vän"! Jag ryser för borättelsen, Fast händelsen är sennt passerad;

Men Nymfren à ej fromma de. De blotta grymt de skőnas hjelte; Som tappert sig försvarade: En korrt sekund han hyilade, Men se'n a nyo spände bälte.

Ett ställe som ej nämnas må. Men godt som det, der hjernan sitter, I kupig stallning blottas så;
Att ban en ridbastu kan fa:
Och man den ger, sả godt man gitter.
Han deta straff nu lagligt får Af Nymfrens händer, ömma, mjuka. Ett skratt nu rundt kring laget gàr, Och Luans lektionen väl förstår: Gad gifve han förstar den bruka:

Nu bastonaden slutat har:
Af hugg och slag han blảnad bar,
Af ambition han sårad var,
Och smög strax borrt - och appladeras.
De flickor, kära Läsare, Executores här, af Lagen;
I frägen: 'hvilka voro de'?
"Visst några af Kariterne
Som vaka natten, sofva dagen"?
Nâ gissa: - tömmen edra glas Er gissning duck har mảnga 'brister. De Nymfren, klädde uti gas, De voro - mâ Ni ej bedras Blotr fyra handfasta gardister.

## Sedolära.

En Fryne man förtala kan; Ej någon hennes rykte hämnar:
Men skymfas dygden, alltid man
Sent eller tidigt hämnarn fann, Som at forrakt och blygd Oss lemnar:

Berättelsen var slut; oeh samtliga Balens respektifve medlemmar åtsksldes.

Härmed sfuta, Vi, Gudskelof! beskrif. ningen om Uggelviks-Bales, hyilket arbete sả

## - $63 \rightarrow$

mảngen matrona tadlat, sả mângen liten Lit: teratör dissekerat, och sâ mảngen olycklig Spelare ansett vara en produkt af förtalet och skamlösheten.

Nu , i Aprill 1815, kunna Vi, sisom slutkapitel till denna Bok anföra: att samtlige Ledamöterne af Uggelviks.Balen, utom nảgra fâ, lâto sig rätta af Trollmannens varningar.

Struntman räknas bland exceptionerne; han är nu verkligen galen, genom sin Fredrikas trolösheter; duschbader hjelpa blott för ögonblicket, och oim en stund kommer sjukdo-: men âter med fördubblade krafter.

De öfrige som mâste undantagas äro âfven 1:o Fredrika Skott, som lảt sig förföras af Satan, kladd som Kavallerist. Hon är nu pã Spinhuset.

2:n Mamsell Pfnurr- Vistas på D:o.
3:0 Fru Hemplinger. Har dränkt sig.
4:o Mamsell L'Ougglevique. Dricker spirituösa saker sả kopiöst, att vidare restitution ej är att förvänta.

5:0 Lotta, von Kloos juvel, är öfvergifven bảdé of von Kloo och Mânstrâle. Nu sjunger hon psalmer.

6:o Tofesius; dog pà samma sàtt honom f̈̈respåddes, och 7:0 Spin:

## - $64 \quad-$

7:o Spindelin; kommer att fí sin lön med det snaraste.

Slutligen tillönskas alla Tadlare af Boken om Uggelviks-Balen, ett helsosamt resultat af den sjalaspis de vänta sig af andra Romaner, som ej kommit frản samma händer som denna berättelse $\%$.
*) Berättelsetr om Majken Munters uppstandelse ur grafven, henreer giftermål och flere öden, skall tïrskit meddelas:


[^0]:    *) Se Allmănna Journalen fơr d. 13 Nov. 1814.

