$$
01438
$$

B264/44
CII.

## TIDNINGEN


"Fäderneslandets" uppdagade mysterier.
1872 dix upplaga.

Med porträtt af "Fäderneslandets" förläggare.

```
Pris % volov remit.
```

Wis tillkämagifuandet pî andra sìan

## Vördsamt tillkännagifvande.

Icke af samma ansvarige ntgifvare, men under ledning af samma redaktion, som forlidet ir ombesörjde ntgifvandet af en annan broclyr, hvilken bar titeln: Tidningen Faderneslandet och dess Redaktion. - Faderneslandets afslöjade hemligheter, fir denna brochyr utgifven. Det oerhorda uppseende, som den sistlidet hir utgifon brochyren viekte, dea enorma och hastiga afsattuing, dell vann, och den vàlvilja och de sympathier, hvarmed den omfattades, hoppns man måtte äfven kommn denns brochyr till del, helst densamma innehâller en mäagd nya upplysniagar, hvilka aldrig förut varit i tryek eller skrift omformalda, men som det blifvit oss möjligt att kunna meddela tillfolje af vîra allvnrlyga bemölanden att lägga tidningen Fäderneslandets redaktions förhâllandeu i ôppen dag; och då det språk, vi fört, ar sâ städadt, som ammena kuauat tillàta, och de upplysningar, vi gifvit, sannfärdiga, ehuru beklagligtvis ohyggliga, vâga ví innestuta deuna brochyr iallmänhetens beviggenhet och fortroende.

Stockholm, Mars 1872.

## Utg.

## Till allmanheten!

- Tidningen Fäderneslandet har isnart tva decennier utgjort svenska pressens skamfläck, svenska nationens nesa och en otalig mängd hederliga och oförvitliga menniskors förargelse och sleräck genom de oerhörda och infama lögner, som tidningen utspridt om redliga medborgare.

Tidningen har utgifvit sig för att vara de så kallade förtrycktes mälsman och en kämpe för sanning och rätt. Aldrig hafva väl dessa uppgifter blifvit sà hänade, dessa ord sà nestigt forvrängda, som af "Fäderneslandets" redaktion. Hennes enda traktan och mál har varit att förtjena pengar, och sättet hvarpà detta kunde ske har faitt vara hivilket som helst. För att nả detta mảl har tidningens redaktions icke aktat för rof att häda religionen; att hâna och lasta rikets sty-

## 4

relse; att smäda lagarne, tagstiftarne och lagskiparne; att uppvigla till att störta den bestãende ordningen; att intränga inom familjelifvets fridlysta omraide och göra de förfärligaste och osannfärdigaste beskrifningar öfver ärbara quinner och oskyldiga barn; att beskylla fullkomligt redbara menniskor för att vara tjufvar eller pa annat sätt vanhederliga; att begagna falska vittnen för att freda sig sjelf och söka binda oskyldiga menniskor till brott; att ockra pà lasten genom ait taga mutor för att icke uppdaga förseelser eller förbrytelser, som verkligen blifvit begångna; att beljuga de styrande frain den högsta till den lägsta i alla landsändar och uppdikta den ena sanningsvidriga historien efter den andra om huru folket $i$ landet förföljes, huru dess rätt kränkes, huru lagarne suspenderas och vâld och väld herrska; att på det gemenaste sätt söka förvränga all sanning och nedsvärta allt stort, skönt och ädelt; att kittla och reta lidelserna och sprida demoralisationens gift $i$ hela befolkningen för att destobättre kunna ockra $p \dot{a}$ andras okunnighet och sina egna lögner

## 5

m. m. m. m. Och allt detta har skett sedan tidningen köptes af förre exekutionsbetjenten, numera boktryckaren Jacob Fredrik Hagström.

Under denna tid har tidningen noitt en spridning, som ingen svensk tidning hittills haft; men synes nu vara $i$ betydligt aftagande; ty vare sig att allmänheten kommit underfund med tidningens verkliga syftemal och derföre rättvisligen börjat afsky densamma, eller att den öfriga, den hederliga tidningspressen lyckats sätta en gräns för det publicistiska skoj, som "Fäderneslandet" såsom handtverk idkat; nog af: "Fäderneslandet" har sjunkit sa, att enligt Stämpelkontorets utfärdade intyg hafva air 1870 för "Fäderneslandet" afstämplats trehundratjugufem tusen $(325,000)$ tidningar mindre än 1866 ; och vid början af detta air förlorade "Fäderneslandet" ytterligare omkring tvd tusen prenumeranter förutom en mängd lösnummerköpare.

Det oaktadt och ehuru tidningens läsekrets blifvit sa betydligt inskränkt, har man likväl ansett tidningen vara spridd nog för att inför allmänheten framlägga
en nägorlunda utförlig beskrifning öfver hennes föregaiende och nuvarande redaktion och mera framstaiende medarbetare; och hafva derföre nágra personer, som väl känna "Fäderneslandets" personal och dess antecedentia, beslutat att inför allmänheten blotta denna liga.

Den enkla och rena sanningen skall ligga till grund för alla vâra uppgifter, hvilka dels äro grundade pả falcta och dels på verkligen passernde händelser, som visserligen icke varit föremal för domstolars eller myndigheters undersökning eller behandling, men som icke destomindre timat och kunna ledas $i$ bevis, ehuru i flera fall preskriptionstiden är förliden.

Taflan blir dyster och mörk, men vi kunna icke hjelpa det; ty det finnes knappast ett brott skrifvet inom ramen till Svea rikes lag, som icke är utaf en eller flera af redaktionens medlemmar begainget. Vi hafva här icke, liksom "Fäderneslandet" brukar, oforskyldt angripit en mängd oförvitliga menniskor, utan vi hafva rent af ansett för en pligt att för allmänheten afkläda dessa samhällets
prostituerade personer, hvilka utsatt och utsai sã mycket ondt och frammana sai mycken sorg, sà mảnga tảrar och förbannelser.

Att "Fäderneslandet" nu skall hiskligt komma att skrika om skandal, inse vi nog, liksom att redaktionen skall vända sig emot oss personligen, $i$ brist $p a a^{i}$ annat, men sin vana trogen, med falska vittnen; men vi frukta icke "Fäderneslandet" eller dess redaktion, ty vi lita pai sanningens seger, och vi våga hoppas, att allmänheten skall halla oss räkning för att vi oförskräckt blottat nära nog hvad Sverige eger uslast och lägst.

Stockholm, 1 Mars 1872.

## Tidnimgen Faracrneslamatets uppkomst, fortgảng och nărvarande stảndpunkt.

Den nu ifragavarande tidningen Fäderneslandet började först utgifvas i Lund den 8 Mars 1852 af fil. doktor Nils Rudolf Munck af Rosenschöld. Då denne blef relegerad från universitetet i Lund, flyttade han 1853 till hufvudstaden och fortsatte der utgifvandet af $\alpha$ Fäderneslandetn. Genom det råa, ohyfsade och fantastiska språk, som tidningen förde, tillvann densamma sig inga sympathier, utan förde ett trånande lif. Detta gjorde att Munck af Rosenschőlds ekonomi äfven försämrades och att Rosenschöld blef insolvent. Emellertid hade han iklädt sig en borgen för förre furiren Carl Gustaf Uggla å 500 rdr, hvilken borgensförbindelse var lemnad i förre exekutionsbetjenten J. F. Hagströms händer. Carl Gustaf Uggla utgaf den tiden en tidning, benämnd "Allmänna Tidningen", och hvaraf endast några få nummer atkommo. Denna tidning var egentligen uppsatt af exekutionsbetjenten Hagström, som genom densamma skulle låta försvara det skoj han bedref både i procenteri- och lif-
assurance-affärer. Men, som sagdt, den tidningen måste snart upphöra. Santidigt dermed blef Munck af Rosenschöld, som dả ännu utgaf $\alpha$ Faderneslandet", lagsökt för den borgen, han ingâtt för Uggla, emedan Hagström ville àt «Fäderneslandet», då "Allmänna Tidningenn upphôrde, för att inom pressen hafva en försvarare för sina snygga caffarern. Rosenschőld afstod då likvảt icke "Fäderneslandetn at Hagström, utan betalade borgensforbindelsens halfiva belopp med 250 rdr och skref ny förbindelse ă återstoden. Hvar tredje månad skrefs denna förbindelse om och aittatiofem (säger 85) procents ränta tog Hagström. Rosenschölds skuld växte derföre oupphörligt och hastigt, och inom helt kort var han skyldig till Hagström 1,500 rdr. Nu var Rosenschöld ofür mögen att betala detta belopp och måste derföre till Hagström öfverlemna aFäderneslandets.

Redan då Uggla utverkade sig Rosenschölds borgen var plan uppgjord emellan Uggla och Hagström att ruinera Rosenschōld för att för ringa eller ingen afgitt komma àt aFäderneslandetn; och skulle, om detta lyckades, Hagström blifva egare utaf ech Uggla hufvedredaktör för tidningen. Uggla erhöll af Hagström 100 rdr banko för Rosenschölds förberörde borgen à 500 rdr, men Rosenschöld erhöll hvarken utaf Uggla eller Hagström en skilling; och sålunda fick Rosenschöld för siu godtrogenhet att borga både betala kontanta pengar och lemna ifrản sig sitt tidningsföretag. Pả sådant sätt blef Hagstrőm

## 11

egare till «Fäderneslandet», och Uggla, efter aftal dem emellan, hufvudredaktör.

Hittills var allting godt och väl, ty málet var vunnet; men nu uppstod svárighet för Hagström att skaffa pengar till tidningens skötande. Sedan han väl erhållit tryckpapper pả kredit, började han med att skoja sig fràn betalningen för detsamma, och den langvariga och fula rättegang, som derom fördes, refererades vidlyftigt i tidningarne i slutet på 1850-talet. Mamsell Charlotta Sundiu, som otaliga gånger varit Hagströms hjelp och stöd, kunde icke heller lemna vidare assistans, och vigilansen bürjade derföre pả alla hâll och kanter.

Dessförinnan, eller den 17 Oktober 1856 upprättades dock emellan Hagström och bemälda Charlotta Suudin föl ljande köpeafhandling, på det att den egendom, som Hagström innehade men som uteslutande tillhörde Sundin, icke skulle kunna utmätas för Hagströms skulder:




## Diverse.

2 st. Guldur med kedjor, nycklar och $\quad$ 100:

2 . Silfverfickur med d:o - - 33: 16.
12. Pipor med silfverbesiag - 66. 32.

6 . diverse Ringar af guld - 30.
1 . emaljerad Dosa af d:o - 20. -
3 n Matskedar och 3 st. Theskedar af silfver - -
Diverse fordrings- samt andra handlingar fôr
20. -
Diverse Glas och Porslin för
d.o vedforrả 4 famnar - $\quad$ : 32 . 1,000

Min garderob, bestảende af en tulubb, en kappa, öfverrockar, bonjourer, frackar, byxor och västar samt tre dussin linnen och diverse skodon
500 to Smergel i Carduser - $\quad \frac{-250,-1,566: ~ v i z}{-100-}$
50 . d:0, lös - - 10 .

100 ris Glas-slippapper - - 200: -
Diverse Smergelduk och Smergelpapper - - 20. -
1 st. flyttbar Jernspis med allt tillbehōr - - 10 :
2 tunnor stött Glas - - $\quad$ 20.
Diverse verksaker, bord, skåp etc. - $20 . \overline{16}$
1 st. Soffa, klădd med vaxduk, 1 Pulpet $\quad$ 13: 16. $393: 16$
Diverse böcker, planschverk och tidningar

## 14

Ford kopesumma stor Tro tusende niohundrade attatiofem Riksdaler 16 sk. Banco, livilken ir betald och härmed quitteras. Stockholm den 17 Oktocer 1856.

J F. HAGSTROM.
Den hăr förut specifierade lösegendom, hvilken jag mig salunda tillhandlat, fâr tillsvidare qvarblifva i Saljarens vârd. Stockholm som ofvan.

CHARLAKA SUNDIN.
Att såvāl Săljaren som Köparen erkänt fôrestâende kōpeafhandling och derunder egenhaindigt skrifvit siua namn, samt att köpesumman blifvit till fullo liqviderad, intyga undertecknade, pả en gâng närvarande vittnen Stockholm som ofvan

Zach. W. Lundberg. Bror Oskar Rothstein.
Kungörelse hảröfver uplăst $i$ Sit Jacobs Kyrka Söndagen den 19 Oktober 1856 af J. Hellman, Kyrkoherde.

Sedan denna köpeathandling, som är gällande ännu i dag, var upprättad, följde det ena lanet efter det andra; och inom ett par àr var Hagström skyldig 29,000 rdr samt krediten uttömd Då var det hardt nära att tidningen skulle upphöra. Emeliertid hade tidningen fått en ganska bra spridning, isynnerhet genom det beryktade Mendelsonska målet, hvari «Fäderneslandets» redaktion begagnade en mängd falska vittnen, af hvilka några ännu lefva och ãnnu i dag uppbära en liten pension för sina i berörde rättegảng afgifna vittnesmål. Med tidningens skandalösa tendens och dess mera tilltagande spridning blef hon snart en skräck för en mängd menniskor, som icke ville låta blottställa sig för att nedsvärtas, beljugas och förföljas; och det var derföre temligen Iatt för aFäderneslandetsn redaktion att här och hvar preja sig till pengar

Derigenom kunde ock tidningens utgifvande fortga; ty, som förr är nämndt, alla andra resurser voro för Hagström uttömda. Hvarje morgon sammanträffade derföre å källaren Riga boktryckaren Hagström, redaktören C. G. Uggla, dennes broder Courad Uggla, skräddaren J E. Söderstedt, och bokhăllaren Berggren (hvilken tog sig afdaga för năgra ăr sedan), en person vid namn Rosenqvist och ansvarige utgifvareu A. W. Sundler (sả länge han var på fri fot), dervid frukost intogs och "Adresskalendern" reqvirerades. Medan frukosten törtärdes genomgicks "Adresskalendern» och efter densamma "prickades" de personer, som för dagen skulle prejas. Sedan detta förberedande arbete var verkstäldt, åtskildes sällskapet, och för Hagström bar det då af ut pă sprảng eller ut för att förtjena (preja sig till) pengar. Såsom varande gammal báde akardräng, betjent och exekutionsbetjent, kände han till en mängd personer och förhållanden och prejerierna gingo derföre bra. Tidningen kunde uppehållas på desamma. Dag efter annan fortsattes å «Riga» dessa frukostar och dessa uprickningar» efter «Adresskalendern», tills en vacker dag källarmästaren var nöḋsakad underrätta sällskapet derom, att alla andra kunder försvunno ifrån källaren, derföre att aFäderneslandets» redaktion hade sitt tillhåll der, hvarföre han anhöll, att Hagström med konsorter icke vidare måtte besöka «Riga». Dá ombytte usällskapet» lokal och tog sin tillflykt till en restauration i huset N:o 4 Drakens gränd, hvilken restauration dả hölls
af Hagströms gamla inklination, nāringsidkerskan Anna Sundstrỏm, hvilken sedan blef Hagströms svärmoder. På detta nya ställe gick mera otvunget till; och förtäringen erhölls ofta gratis, ty både värdinnan och hennes dotter kurtiserades ifrigt och flitigt af den artiga cFäderneslandsredaktionenn; och prejerierna utom krogen gingo ohejdadt och lyckades väl. Vi skulle kunna uppräkna namnen på flera hundra personer, som blifvit prejade af Hagström, Uggla och Söderstedt; men af undseende för dem, som varit svaga nog att muta eller låta preja sig, underlåta vi detta.

Ett exempel på huru det tillgick vilja vi dock andraga.

Då f. d. sacri ministerii adjunkten Carl Axel Danielsson blef tilltalad för horsbrctt med grosshandlaren Zefferins hustru, skickade Hagström efter Danielsson och fragade, om han ville betala för att slippa koıma in i «Fäderneslandet» Danielsson, som sade sig vara i små omständigheter, förklarade sig dock villig att anskaffa 300 rdir och dermed tillkännagaf Hagström sig nöjd. Danielsson inbetalade äfven kontant berörde 300 rdr; och dermed skulle saken hållas tyst. Men dả aFäderneslandets» nästa nummer utkom, innehöll detsamma dels ett träsnitt, föreställande en råttfälla med ôfverskrift cZefferinska råttfallans, hvari presten Danielsson låg fångad, och dels lànga artiklar om och referat öfver Danielssons suuskiga rättegång. Den ena dagen tog Hagström 300 rdr i mutor för att lảta aFädernes-
landets tiga med saken, men den andra dagen lät Hagström på allt upptänkligt sätt itidningen nedsvärta personen, som hade mutat! Detta är ju hederligt handladt? Men denna handling öfverensstämmer så väl med Hagströms heder och öfriga handlingssätt!

Danielsson kan, hörd på ed, intyga sanningen af deu gjorda uppgiften.

Men vi ảtergà till tidningen.
Densamma hade under den tid vi här skildrat tillväxt så, att hon icke uteslutande behöfde uppehållas genom prejerier, utan kunde bidraga till sitt eget underhall. Detta var också hög tid, ty alla prejeri-kallor hade blifvit så. hårdt anlitade, att t. ex. konsul E. från W. en gång hőll på att låta polisen gripa Hagström, da denne gjorde ett förnyadt försök att preja, och Uggla en gang blef i dolda vittnens närvaro på bar gerning ertappad vid ett prejeriförsök.
"Fäderneslandet» steg jemnt och sảkert under Ugglas auspicier, ehuru tidningen oafbrutet gick inom skandalens omrâde och i flera större politiska frågor, sảsom i norska frågan, i representationsfraigan m. fl. yar vacklande och sadlade om ; och tidningen icke allenast bar sig då, utan hade kunnat lemna behållning Men, 80 m , utom utgifterna för tidningens skôtsel, tryckfrihetsåtalen kostade betydligt med pengar samt Hagström hade icke oansenliga premier att erlägga för de lifassurancer, han tagit à andra personer, tfvensom då dertill kom, att, ju mera spridd tidningen blef, destomera ökades ntgifterna åt nya med-

## 18

arbetare, som dels tillfälligtvis, dels ständigt lemnade bidrag -; så fick Hagström i sjelfva verket ingenting öfver och kunde han derföre icke göra sig skuldfri, eller ekonomiskt oberoende utan lảg han stảndigt, oaktadt tidningens starka afsättning, i procentarehänder.

År 1864 var Hagström äfven tvungen att inköpa tidningen Frihetsvännen, hvilken började inkräkta på «Fäderneslandets» område, och genom detta köp ökade «Fäderneslandet" något sin förra spridning. Uggla var då afskedad frản hufvudredaktörsbefattningen, hvilken hade öfvertagits af fil. doktor J. Damm. Att Damm i tidningen förde ett mera städadt språk än Uggla är obestridligt; och tidningen steg äfven betydligt under Damms tid. Att söka fritaga Damm från samma karaktärsfel som vidlådit Hagström, Söderstedt och Uggla, eller det att preja menniskor, är icke värdt; ty Damm och Söderstedt ; kompani bedrefvo denna industrigren ganska vidtomfattande Ofta grälade de också, t. $0 . \mathrm{m}$. så att personer hörde det, att den ena delat orättvist och tagit mera än den andra hade fått, och dylikt gräl har ofta förefallit emellan Hagström och Söderstedt och Uggla och Söderstedt. Alla hafva de varit ense om att Söderstedt wklått demp och icke delat ärligt, och Söderstedts egentliga åliggande under de sednare åren har varit att utföra prejarevärfvet.

Kom så hösten 1865 och med den ånyo hufvudredaktörsombyte. Damm lemnade sin plats och efterträddes af förre riksdagsmannen i boode-
ståndet, förre landtbrukaren, fil. kandidaten Sam. Ödmann. Med honom steg dumheten i «Fäderneslandet» in. Man må säga om cFäderneslandets hvad som helst; man må, och med skäl, påstå, att det varit skandalöst, elakt, nedrigt; men man kan icke gerna säga, att det varit dumt, förr än Ödmann öfvertog detsamma. Uti de mellan 6 och 7 hundra nummer, som utkommit under Ódmanns ledning, skall läsaren säkert finna 6 à 7 tusen dumheter, om han vill underkasta tidningen en kritik; men oaktadt tidnivgen visar sig sả enfaldig, är den icke mindre elak än förut. Detta synes, bland annat, deraf att under Ődmanns hufvudledning tvenne af tidningens ansvarige utgifvare blifvit dömde, den ena till tyå års straffarbete och den andra till fyra månaders fängelse, för att nu icke tala om alla böter; och dessa straff hafva ådömts för de mest råa och ohyfsade, men på samma gång enfaldiga uppsatser, som man kunnat få se i tryck.

Ödmann eger någon liten beläsenhet, och "Aftonbladet» har isynnerhet allt ifrå hans ynglingaår utgjort hans älsklingsstudium och varit den Mimersbrunn, hvarur han druckit sin politiska vishet; men har ändock blifvit en talang under medelmåttan. Ödmann besitter en egenkärlek, som är lika sällsynt som beundransvärd derföre att den är alldeles oberättigad; och derjemte eger han den djerfheten att ganska oförtäckt låta påskina, det han är den hederligaste menniska som finns. Att han dock $i$ heder icke står hvarken öfver Hagström, Uggla, Söderstedt
eller Damm visas, bland annat, af det prejeriangrepp, han for 5 àr sedan gjorde omot brukspatron $\mathrm{P}-\delta$. Förloppet dervid var följande: Hr $\mathrm{P}-e ́$, som bor i landsorten, hade en rättegång, som var allmänt omtalad i tidningarne, Rattegången var dock af den beskaffenhet, att allmänna opinionen var för $\mathrm{hr} \mathrm{P}-$ é. En dag kom denue till Stockholm och tog in på hotell Rydberg. Genast infann sig Ödmann hos honom och beskärmade sig öfver sin penningeförlägenhet samt förklarade, att «Fäderneslandet» både då och allt framgent skulle taga hr P -s parti, om han ville bispringa Ódmann med 4000 rdr ; i motsatt fall måste aFiderneslandet» vända sig emot hr $\mathrm{P}-\mathrm{e}^{-}$. Han vägrade bestämdt att efterkomma Odmanns önskan, men denne var till den grad enträgen, att $\mathrm{hr} \mathrm{P}-$ - för att bli af med $\hat{0}$. nödgades taga upp 2000 rdr och gifva honom. Berättelsen härom är i ojảfvige personers närvaro gjord af hr P -é, hvilken är känd för en lika redbar och aktningsvärd som sanningskär man, hvarföre tvifvel på uppgiftens riktighet icke förefinnes. Om Ódmanns utmărkta heder härigenom fảr en knuff, är det troligtvis icke den enda, hyartill den gjort sig skyldig.

I bärjan af denna brochyr hafva vi visat, huru aFäderneslandet» på sednaste åren gått tillbaka. Fortfar tidningen de följande tre åren att sjunka såsom hon gjort de fem sistföregående, är det säkert att hon icke längre bär sig. För att

## 21

nu forebygga tidningens totala fall salges boktryckaren Hagström vara betänkt pả att inköpa någon annan tidning och slå ihop denna med «Fäderneslandet»; och en lang tid spekulerade Hagström allvarsant på uSvenska Weckobladets, som har ett betydligt antal afnämare. Men som sagde tidning vore långt dyrare att köpa än Hagström kunde betala, lärer han nu slagit denna plan ur hågen och vändt sina blickar pà «Svenska Medborgaren». Genom ett dylikt köp för-. modar $\alpha$ Fäderneslandets $\%$ redaktion, att tidningens sjunkna aktier skulle höjas, hvilket dock är högst problematiskt; ty sannolikt är att just "Fäderneslandets förlorat de prenumeranter, som de tidningar, hvilka uppstått på sednare åren, fått; och den som en gång öfvergifvit "Fäderneslandetn lärer väl aldrig taga den tidningen mera tillbaka.

Hvar och en menniska vet, att så länge aFäderneslandetn var så att säga ensam herrskare inom pressen, var också en och hvar, som råkade ut för dess anfall, rättslös. Den öfriga tidningspressen gick med förakt förbi $\alpha$ Fäderneslandets och ignorerade detsamma helt och hållet. Således hade en i aFäderneslandet» smutskastad person intet skydd att påräkna från de öfriga tidningarna. Vände sig den anfallne då till $\propto \mathrm{F}$ äderneslandet» med en reklamation eller begärde en rättelse, vägrade oftast den hederliga redaktionen att införa en sådan. Om återigen redaktionen någongång införde en dylik, så var densamma alltid beledsagad af noter eller tillägge
hvaruti red, icke förklarade sig isak, utan gjorde de gemenaste angrepp mot insändaren personligen. Det áterstod visserligen för hvar och en oskyldigt antallen eller förorättad persou att söka upprättelse genom anstatlande af tryckfrihetsätal; mon tusentals hederliga, i aFäderneslandet nedsvärtade personer hafva föredragit att tiga och smälta de skandalösa angreppen, heldre än att processa med den hydra, som kallas aFädernesneslandetsı redaktion. Derför quarstá också ännu i dag en mängd redbara och fläckfria menniskor inför allmänna opinionen stämplade med pregeln af vanheder; men dessa måga trösta sig dervid att den pregel, "Fäderneslandet» pảtryckt, är oskadlig och oftast tillkommen derföre att den anfallne icke lătit «Fäderneslandets» redaktion preja sig på pengar.

Eftersom vi i det föregående vidrört boktryckaren Hagströms ekonomi, böra vi äfven nämna, att det ryktet sedan några år tillbaka vallvilligt varit satt i omlopp, att Hagström skulle vara förmőgen man.

Dermed förhåller sig rätteligen sålunda:
Då Hagström köpte tidningen, egde han icke mera ä det mamsell Sundin aterigen kunde försträcka honom, cirka $5,000 \mathrm{rdr}$. Tidningen hade omkring 200 afnämare och gick med förlust i flera är, under hvilken tid, som ofvan är nämndt, Hagström blef skyldig 29,000 rdr. Dả tidningen 1863 började lemna nàgon inkomst, inköptes, hufvadsakligast på kredit, en snällpress och något stilar, hvarjemte, såsom äfven är sagdt,
år 1864 tidningen Frihetsvännen inköptes. Behällningen blef, dels derigenom, ingen, oaktadt tidningen gick framåt, och dels derigenom att, såsom förut är antydt, tryckfrihetsåtalen, lifassurancepremierna, förhöjningen i aflöniugarna och nya aflöningar åt nya medarbetare slukade hvad som eljest skulle hafva blifvit öfverskott, och jemnt och ständigt låg Hagström derföre i procentarehänder. Handlanden C. G. Kjerrman, postvaktmästaren Höijer, förre vaktmảstaren, nu så kallade grosshandlaren Larsson, poliskommissarien Rundbäck och skräddaren C. R. L0wstädt voro de, som hüvudsakligast oeh uför jemnan» stodo Hagström bi. Vid utomordentliga tilfallen stod äfven aflidne friherre Liljencrantz tillreds med lån à några tusen rdr. Annnu 1864 var Hagströms ekonomi så klen, att han dagarna straxt före jul höll på att blifva försatt i konkurs, derföre att han icke kunde betala en vexel ă 3,000 rdr för erhållet papper. Skräddaren Louwstädt trädde äfven den gaingen, liksom många gånger förut, emellan och räddade Hagström. Så snart medlen för helårsprenumerationen influtit och Hagström lyftat dem, hvilket vanligtvis skedde omkring den 10:de Februari, hade Hagstrōm liqvidation med Kjerrman, Löwstảdt och de öfrige procentarne, dervid en stor del af omnämnda prenumerationsmedel gick at för att liqvidera det föregående årets skulder. Sedan måste vigilansen ånyo börja och fortfara till uästa Februari månad. Sả har det fortgått ända till 1868. Då afled revisor Uddén
och à deune hade Hagström i Försäkrings-AktieBolaget Skandia lifförsäkring på $15,000 \mathrm{rdr}$. Genom deuna lifförsäkring kunde han upphöra att dagligen anlita procentare; och det är sedan han slutade dermed, som man ansett att Hagström är rik. Men att debet och kredit hos honom icke gair ihop, aldrahelst om mamsell Sundin uttar sin fordran, ür säkert. Hagström eger ingen fastighet, ingenstädes har han penningar insatta, inga säkra fordringar, som äro nämnvärda, eger han och intet penningebelopp annat än det dagliga rörelsekapitalet. All hans lösegendom, ända intill kläderna som han bär pă kroppen, äfvensom «Fäderneslandetsw tryckeri, eges deremot utaf mamsell Sundia; och Hagströms tillgabgar utgöras endast af en mängd â stadsauktioner inropade osäkra fordringar förutom några lösören, som han på oürlig九 sätt àtkommit och hvarom närmare talas på annat ställe $i$ denna brochyr. Nâgra bevis pä huru bekymmersam Hagströms ekonomiska ställning mảnga gånger och ända in i sista tiden varit tillåta vi oss andraga. Postvaktmästaren G. O. Höijer rörde sig ibland med mycket pengar, ty hau hade betydliga inkasseringar àt, bland andra, generalpostdirektören Stael von Holstein. Med dessa penningar brukade Höijer procenta, dock utan geueralpostdirektörens vetskap. Ofta bände det, dả Hagström hade lånt pengar af Höijer, att hān mankerade med àterbetalniugen på utsatt tid. Högre ränta än vanligt måste han dà betala; ty Höljer fick obehag. För det första
mảste Höijer ljuga fơr generalpostdirektören och säga, att pengarne icke flutit in, och för det andra masste Höijer sjelf anskaffa det belopp, som han bortlånt åt Hagström; men som den seduare i alla fall var en god kund, hvilken Höijer icke ville mista, öfverságs med dessa små fortretligheter. Höijer bodde den tiden vid Mästersamuelsgatan; och mảngfaldiga, ja hundratals gảnger hafva många af aFäderneslandetsn medarbetare, ibland i det värsta oväder, timtal gått utanföre Höijers bostad och väntat, medan Hagström varit inne hos Höijer och vigilerat pengar till aflöningarne ât dem.

En gång för några år sedan var Hagström I stor förlägenhet för 600 rdr . Han var vid detta tillfälla cicke riktigt kontant» med mamsell Sundin och fick derföre inga pengar af heone, och icke voro hans vanliga hjelpare rätt medgörliga heller. De som närmare kände förhållandena visste, att Hagström uppehõll sig endast på vigilans, och nảgot hvar var derföre rädd att låna honom mera. Då vände sig Hagström, genom sin hustru, till sin svärmoder, hvilken hade marketenteri vid Lifgardet till häst och derföre kände, bland andra, alla underofficerare vid regementet. Ibland dessa underofficerare var en fanjunkare, hvilken egde mycket silfver, som han hade fått ärfva. Hagström lyckades öfvertala svärmodren att under något forregifvande lảna fanjunkareus silfver, hvilket också lyckades, och då detta val var gjordt och Hagström, i hemlighet förstås, hade fätt silfret omhand, skickades allt-
sammans af honom till assistansen. Han fick der lảna 600 rdr och räddades den gången genom det knepet.

En annan gång - för icke så längesedan begărde Hagström att fả pả nảgra dagar lảna sin svärfaders guldur, under forregifvande att Hagströms ena gosse skulle hafva det. Hagströms begairan bifolls, men dả uret icke återstalldes, aiterfordrades det af egaren. I stället för uret fick svärfadren dâ - en assistanssedel pâ detsamma. Hagström hade pantsatt det genast som han hade fåt låna det Svärfadren blef deröfver törargad och lät Hagström behâlla bảde uret och assistanssedeln, o. s. v., o. s. v.

Många flera bevis skulle kunna framdragas på det skröpliga i Hagströms affärsställning, men utrymmet förnekar oss detta. Det anförda torde tillräekligt visa halten af Hagströms solidité, men den som endast fäster sig vid ytan ock skenet kan tro, att Hagström eger guld ända upp till öronen, ty så tät ser han ut i all $\sin$ ihàlighet; de deremot, som känna verkliga förhållandet, veta nog, att hvarenda af vàra uppgifter är saun och att det endast är på vinglerier, vigilans och skoj som Hagström kan uppehålla sig och tidningen. Hagström har en mängd af honom utgifna, dels aldre, dels nyare, förbindelser oinfriade och vi skulle kunna uppräkna många personer, som af honom ega fordringar eller på honom hafva inkasseringar; men vi hafva gifvit flera löften att icke göra detta och afsluta derföre för denna gảng ämnet.

Dá «Fäderneslandet» stod som aldra högst eller är 1866, dà tidningen bade 6,883 prenumeranter på posten, visade Hagströms bokslut en behallning af endast elfva tusen riksdaler. Derifrän skulle sedan afdragas hushyror, otukring 3000 rdr, sant Hagströms enskilda lefnadskostnader $\mathrm{m} . \mathrm{m}$., hvadan den egentliga behållningen icke blef stor. Men då innevarande år cFäderneslandet har endast 4172 prenumeranter på posten, ellex 2711 mindre än air 1866, och Hagströms inkomster således hafva minskats med circa $24,399 \mathrm{rdr}$, skulle man kunna tro, att tidningen nu ginge med förlust. Den bär sig likväl ännu, men mycket nätt och jemnt; ty dels hafva flera af tidningens medarbetare blifvit afskedade och deras löner således indragna och dels hafva de qvarvarande medarbetarnes aflöningar blifvit nedsatta, för somliga till hälften och för andra ända till en femtedel af hvad de haft förut. Att behåliningen på tidningen icke varit eller är sadan, att derpà kunnat samlas någon förmögenhet, inses lätt af den som tänker efter, och Hagströms supponerade förmögenhet på hundra tusen rdr reducerar sig kanske till sist till lika många öre. Går tidningen ytterligare ned, fär väl vigilansen börja ănyo, såvida Hagström hädanefter ämnar uppfylla förbindelserna till prenumeranterna, hvilket en gång förut varit ifragasatt att underlata. Vid detta tillfalle gick \#agström och tog lektioner i Engelska språket af språkläraren Courad Uggla for att kunna reda sig i ett annat land, om ödet och omständigheterna skulle tringa honom att hegifva sig af fran Sverige.

Sedan det föregående var nedskrifvet, hafva vi erhâllit underrättelse om att Hagström nu vill sälja «Fäderneslandet» och utbjuder det till höger och venster för 50,000 riksdaler, men att han, átmiustone dả detta skrifves, icke lyckats erhälla någon spekulant derpả eller küpare dertill.

Måhända hafva vi varit allt för vidlyftiga i denna uppsats och mảngen kan ocksã tycka, att vi trängt för lảngt inom det enskildas omrảde; men som vi gjort till vår uppgift att i denna brochyr sanningsenligt blotta tidningen Fäderneslandets mysterier, hafva vi nödgats låta personerna och händelserna framträda sådane de i verkligheten varit och äro. Uch öfverlemna vi efterăt biografiska notiser öfver hvar och en af $«$ Fäderneslandets» redaktionsmedlemmar jemte en förteckning pả tiduingens uuvarande samtlige medarbetare, som icke tillhöra tidningens redaktion.


## Jacob Fredrik Hagström. *)

## Boktryckare och tidningen Faderneslandets förlliggare.

Hagström föddes i Stockholm den 5 Jull 1819.

Hans fader är okänd och modren, som hade tvenne söner samt bodde på en bakgata å Ladu-
*) Efterfoljande biografiska notiser hafva fordrat ganska vidlyftiga forskningar och det har mött icke \&\& obetydliga syårigheter att erhalla nődiga upplysningar; ty embetsmyndigheter, presterskap $m$. fi. afvensom enskilda personer, till hvilka vi hảnvändt oss för att undfa behōfliga materialier, hafva endast efter mycket entrigen bearbetning kunnat formas att sta oss bi, emedan alla ansett, att de skulle blifva ett mal for -Faderneslandetge skandalöss och orättmâtiga snfall,
gårdslandet, afled för flera år sedan. Intill sitt 13:de år, eller 1832, stod Hagström, som hette ibland Jacob, ibland Fredrik, allt eftersom omständigheterna bjödo sâdant, under sin moders vård; oeb denna tid utöfvade han samma bragder på och invid Stockholms gator, som barn göra, hvilka ieke ega huld och skydd, samt dessutom äro af naturen vanartiga.

Ófver denna del af sin lefnad har Hagström sökt att kasta ett förgyllande skimmer, ithy att han dels sjelf, dels genom andra, látit utsprida, att han i sina barna- och ynglinga-ar gatt i Klara skola. Sedan likväl Klara skolas rektor, hr doktor Söderlind, genomgått skolans handlingar allt ifrån och med 1822, har han intygat, att någon person med namnet Hagström aldrig varit efter berörde air uti ifrågavarande skola intagen; och förfaller derföre Hagströms uppgift om hans skolgång i Klara.

Deremot är säkert, att Hagström vid 12 eller 13 ars ålder helt kort tid gick i den numera upphörda Lancasterskolan i Adolf Fredriks för-
om kāndt blefve, att de bidragit att blotta Hagstrōms antecedentia. Likvăl har vår ihärdighet öfvervunnit alla hinder; och vi hafva sâvāl vid vảra forskningar som vid nedskrifvandet af dessa rader och hela denna brochyr endast haft till mâl att göra allmānheten uppmărksam pà hurudan tidningen Fäderneslandet i sjelfva verket är, äfvensom den person, sem atger tidningen och de, som skrifva densamma.

Efter dessa förutskickade anmărkningar öfverlemna vi nu i allmänhetens händer fóljande pâ handlingar och fullt tillforlitliga uppgifter grundade lefnadsteckning ofver ofvannämnde Jacob Fredrik Hagstrōm.
samling, men bortkördes derifrån för oskiekligt uppförande.

Derefter och dà ett lattjefullt och okynnigt dagdrifvarlif icke längre kunde fortsättas, blef han borstare först och betjentgosse sedan, men skiljdes från den ena förmănliga konditionen efter den andra för oredlighet $\mathrm{m} . \mathrm{m}$., samt blef derpå åkardräng, hvilket hans broder dả redan var. Under denna tid begick en af åkardrängarne Hagström ràn och var äfvell derför tilltalad inför dàvarande kämners-rätten. Den nu ifragavarande boktryckaren Hagström har doek för flera personer förklarat, att det icke var han, utan hans aflidue broder, som begick rånet; men som vi icke ifrån Stockholms rådhusrätts tredje afdelning, i hvars arkiv kämners-rättens handlingar lära vara förvarade, erhållit protokollen i denna sak, äro vi ej i tillfälle att bestämdt säga, hvilken af de ifrågavarande bröderna som var den brottslige. Sannt är, att Hagströms ord icke äro att lita på och att han hvarken skyr lögner eller eder för att vinna ett mål eller göra sig nytta; men hans uppgift få likval stå, ifall densamma kan vara honom till gagn och förmildra omdömet öfver honom.

Då Hagström 1839 hade blifvit skeppsbraten på sin bana bảde såsom betjent och åkardräng samt alla resurser voro uttömda, slog han sig på att, som man säger, lefva på quinnor; och som Hagström hade ett fördelaktigt utseende samt var djerf och ung, gick kurtisen hos hushâllerskor o. d. bra. Till sina älskarinnor utsåg

## 32

Hagstriom företrädesvis sådana, som hade hopsparat några penningar, och ålder och utseende togos derföre icke med i beräkningen. Han icke allenast hade sitt lifsuppehalle på denna kurtis, utan han fick baide kliider och pengar. Den som isynnerhet mycket varmt omhuldade Hagström var hushållerskan hos aflidue hofmarskalken Wahrendorff, Charlotta Sundin, hvilken ock sedermera kom att spela en icke ovalsentlig roll i Hagströ̀ms lefnadsdram. Men han inskränkte icke sin kurtis till några få kök med deras hushällerskor, utan han bedref oförtäckt kärlekshandel med hustrur, hvilkas män antingen afsigtligt blundade derför eller också icke uppmärksammade kurtisen. Så t. ex, formerade Hagström 1842 bekantskap med näringsidkerskan Anua Sundström, hvilken, ehuru gift, stod på mycket intim fot med Hagström; och den 16 December 1843 framfödde fru Sundström báde till glädje för sin lefvande man och för Hagström en dotter, som i dopet erhöll namnen Anna Augusta Mathilda. Men efter den betan blef Hagströms umgănge i Sundströmska huset för nagon tid afbratet; och som han emellertid hade mankerat sina üfriga älskarinnor och derföre blifvit af dem förskjuten, var han återigen alldeles blottstalld. Aterstod honom dà endast att söka sig till exekutionsbetjent och den $14 \mathrm{Au}-$ gusti 1844 blef han dertill antagen. Var dock såsom sådan flera gånger bötfâlld för oordentlighet och forsummelser samt suspenderad för bristande redovisning, hvarpa han den 6 December 1847 begärde afsked från befattningen, hvilket
afsked af vissa orsaker forrst den 19 Febr. 1848 beviljades. Under den tid Hagström var exekutionsbetjent hade han inlärt procenteriets alla gemenheter; men som han ingenting egde att procenta med, nödgades han anyo taga sin tillflykt till hofmarskalken Wahrendorff́s kök, der han af mamsell Sundin ànyo emuttogs och förläts tör sitt affall frản benne. Han fick bảde mat och kläder samt nägot peugar att öppna procenterirörelsen med; men som allt upptänkligt skoj bedrets i affärerna, kunde dessa icke gă, och Hagström sảg sig äfven nödsakad på någon tid lemma sverige, dels emedan hans bedrifter höllo på bli för mycket kānda och dels för att den ovilja, han frản flera hâll àdragit sig, skulle hinna förgà under hans frånvaro. Med mamsell Sundins benägna bistånd och of henne utrustad, kunde Hagström 1849 pì hösten begifva sig of till Petersburg i sällskap med mekanikus J. P. Granholm och numera aflidne hofpredikanten Angeldorff. Granholn hade gjort en gevärsuppfinning, som han ämnade försälja i Ryssland, och begaf sig derföre dit med densamma, dervid hofpredikanten Angeldorff medföljde honom sảsom tolk. Hagström, som af mamsell $\mathrm{S}-\mathrm{n}$ hade fatt ett par tusen rdr, erbjöd sig att förskottera resan för Granholm och Angeldorff, om han fick gå i kompani med Granholm om gevärsuppfinningen, hvilket erbjudande antogs; men då de ifrágavarande treune resenärerna kommo till Petersburg, uppdagades att Hagström icke egde pengar att bestrida några utgifter, hvariơre bolaget upplö-
stes. Emellertid påstod Hagström, att han för hr Angeldorff hade lagt ut 300 rdr , och på detta belopp gaf denne revers àt Hagström. Först àr 1862 blef denna revers, som mánga gảnger hade varit omskrifven, dervid attatiofem procents ränta alltid räknades till, inlöst, och dă hade beloppet stigit fråu trehundra till fem tusen rdr!

Hagström tillbringade mellan 2 och 3 ar i Petersburg utan nágon sysselsättning och utan den ringaste inkomst, men àtervände det oaktadt till Sverige med ett tller annat tusen rdr i pengar. Huru han bekommit dessa eller hvar han fatt dem, kan balettmästaren Johansson i Petersburg måhända närmast berätta, och hänvisa vi tör öfrigt dem, som önska utredning härutinnau, att taga kännedom om en artikel, som på vảren 1864 stod att läsa i tidningen «Rätta Fäderneslandetı angående ifrågavarande sak. Uti sagde tidning är nemligen så klart omtaladt, buru en viss boktryckare och förläggare utaf en mycket spridd tidning i Stockholm begảtt stöld i Petersburg och sedan rymt tillbaka till Sverige, der han var hemma, att ingen enda kunde misstaga sig på att det var Hagström som åsyftades. Också beklagade Hagström sig för hundratals personer deröfver att han hade blifvit beskyld för att vara tjuf; men då redaktionen af aRätta Fäderneslandets *) trotsigt fasthöll vid sin uppgift, fann Hagström för godt att tiga still. Alldeles säkert är ju likväl, att hvar och en hederlig menniska,

[^0]som orättvist i en tidning blifvit angifven for ett tjufnadsbrott skulle anställa atal emot tidningen for att fă sin kränkta heder upprättad och belackaren bestraffad? Den dereanot, som stillatigande smälte angifvelsen, hade máhända samvetet sjukt.

Oaktadt atstandet mellan Petersburg och Stockholm är ganska stort, hafva dock hviskningarne om Hagströms beteende i den förra staden trängt langt in i den sednare och hafva ibland varit högljudda också. Nảgot godt hafva de icke haft att förtälja; ty än har man fatt veta, huru Hagström sökte bedraga alla i Petersburg varande svenskar, med hvilka han kunde komma i beröring, än har berättats om hans i öfrigt mindre ärliga uppförande derstădes, samt slutligen liura han en natt rymde derifrån, efterlemnande, förutom skulder, många bedragna och äfven bestulna gynnare och vänner; och äro berättelserna derom gjorda af personer, som samtidigt med Hagström vistades i Petersburg och hvilka personer äro kända för att ega redbar karaktăr och omutlig sanningskärlek. Men ví lemna nu Hagströms handlingssätt i Ryssland âsido och återtaga vàr afbrutna berättelse med hans uppträdande i Stockholm ånyo 1853.

Sedan mamsell Sundin ånyo emottagit Hagström och förstärkt hans kassa, slog han sig pá allvar på procenteriaffärer, äfvensom att agöra in menniskolif.

Det vore indiscret att nảmus namaen på alla de personer, som varit nüdsakade anlita Hagströms procenterirörelse och dâ blifvit lurade och prejade af honom, och derföre förbiga vi med tystnad Hagströms procenteriskoj samt taga i närmare skärskådande hans lifassurance-affärer. Mảnga sảdana ruskiga och hemska har han haft. - Sả t. ex. var han 1836 inblandad i en rättegảng af följande beskaffenhet. Lifassurance var i bolaget l'European tagen a en mamsell C. E. Collén och Hagström var innehafvare af assurancepolicen. Då assurancen togs och den foregifna mamsell Collén af läkare undersöktes, befanns hon fullkomligt frisk, men 6 veckor derefter afled hon i lungsot. Vid derpå skedd undersökning utröntes att både förfalskning och bedrägeri blifvit begångna vid lifassurancens tagande och att den för läkaren, hr doktor Lewertin, förevisade personen icke varit mamsell Collén, utan en quinna vid namn Anna Catharina Lundgren, hustru till polisöfverkonstapeln Elias Lundgren. Såsom i denna komplott värst inblandade häktades bemälde Elias Lundgren och en magasinsdräng vid namn Johan Petter Wallin, och den 18 April 1856 dömdes af Stockholms rådhusrätt de tvänne sistnämnde personerna äfvensom Auna Catharina Lundgren och en annan qvinna vid namn Inga Helena Friberg att för förfalskningsbrott hvardera mista äran och böta 13 rdr 16 skillingar banco, hvilket utslag den 29 i samma månad och år af Svea hofrätt fastställdes. Hagatröm deremot, hvilken var den
som skulle draga nyttan och fördelen of den falska lifassurancen, kunde icke nås of lagens arm till vidsträcktare mån, än att han blef förlustig assurancebeloppet, ty planen var så väl anlagd, att, i händelse bedrägeriet upptäcktes, Hagström alltid skulle kunna skydda sig.

Hagström har haft lifassurance på flera personer, såsom, utom à ofvannämnda mamsell Collén, à källarmästaren Andersson i Norrtelge, landtmäteriauskultanten Theodor Bolin, revisorn i Tullstyrelsen Uddén $m$. fl., och alla hafva de efter nàgot eller nàgra år varit beskedliga nog att dö en fridfull och stilla död. De assurerade hafva alltid fått erfara sanningen deraf att: aSnabba äro lifvets stundern, men som aldrig någon obduktion skett å de afdöda, vet endast Gud dödsorsaken. Vi hafva kommit att tala härom af den anledning, att inom hela aFäderneslandets» redaktion är den àsigt gällande, att Hagström med något slags besynnerligt bränvin frikostigt trakterat de personer, på hvilka han haft lifassurance, och såväl Söderstedt och Uggla som Arnelius' hafva flera gånger i skämtsam men ibland äfven i förebrående ton högljudt talat med Hagström om hans s. k. assurancebränvin. Hagström har dervid alltid hånlett, ehuru med löjet en viss förlägenhet synts blandad.

Såsom ett vidare bevis på den tro, som bemäktigat sig en mängd menniskor $i$ afseende i Hagströms lifassuranceaffärer, må andragas, att sex mảnader innan revisor Uddén dog yttrades
af en person till en framstående embetsman $i$ Stockholm: «Sex månader härefter är Hagströms lifassurance pả Uddén förfallen och ni skall fí se, att Uddén dör inom den tidenn. Och spádomen gick till punkt och pricka I fullbordau. Den antydde ansedde embetsmannen är sagesman till den som skrifver dessa rader. Uddén dog, som sagdt, och begrafdes hastigt och i all sköns tysthet, sedan dock läkaren förklarat dädsorsaken vara naturlig. Sauningen af lakarens intyg ar det låugt ifrã̃ oss att ifrảgasatta; men för Hagströms egen skull hade det varit gagnande, ou han lảtit obducera dem som dödt och varit af honom lifförsäkrade, enedan alla mot honom riktade misstankar då blifvit häfda. Nu deremot, da alla de af honom assurerade personerna aftidit, somliga i sina basta ar, och ingen enda blifvit genom medico-legal besigtuing undersökt, förefaller Hagströms tur i lifassurance-affärer förundranssärd; och gratvarne gömma de hänsofnas stoft, himen bevarar hemligheten-

Uddén var den sista, pả hvilken Hagström hade lifassurance, och han tyckes nu äfven slutat med dessa affarer. De höllo äfven pà att addraga sig ailt för stor uppmärksamhet. Så har det afven gatt med Hagotröms alla affliter. Sedan dessa varat nảgra är, hafva de måst upphöra, ty skojet har icke kunnat bära sig i lângden och aldrawinst, sedao allmänna uppmärksamheten hunnit fästa sig derpả. Den affär, som Hagström haft längst ock säkrast, har varit tidningen Fïderneslandet; men äf en denna tyckes lata till
sin undergáng. Allmänheten har säkert omsider genomskådat hvad tidningen egentligen är och syftemảlet med densamma, eftersom afnä̈marnes antal på de sista åren så betydligt aftagit, som i bürjan af denna brochyr närmare är uppgifvit, och Hagströms skoj även i detta företag synes hafva räknat sina dagar.

Hagström har haft en măngd rättegångar, forutom tryckfrihetsmålen, och alla af den mest sıuutsiga beskaffenhet. Flerfaldiga gånger har han varit âlagd värjemảlsed och flerfaldiga gảnger har han äfven gått sådan. Och, med kännedom om hans karaktär, kan man utan orättvisa eller öfverdrift säga, att han skulle kunna gå värjemålsed hvarenda dag, utan att hans samvete på minsta sätt skulle oroas, ifall han derigenom kunde befrias från ansvar för någon brottslig handling eller om han kunde förtjena något derpå. Vi tveka verkligen att säga, hvilken af hans många rättegångar som varit deu skamligaste, men nödgas ibland de främsta inregistrera dels en, hvaruti han och hans nuvarande hustru varit åtalade för att hatva tillegnat sig en mängd saker, och dels en, hvaruti Hagström tvang sin hustru att den 22 Maj 1871 vid Stockholms rảdhusrätt begå - mened, hvilket är så faktiskt, att om hustru Hagström derför åtalades, skulle hon aldrig kunna undgå lagens stränga straff. Men der ingen åklagare âr, är heller iugen domare. Emellertid, och för att sätta läsaren i tillfalle att sjelf bedorma dessa smutsiga och ohyggliga handlingar of Hagström

## 40

och hans hustru, skola vi efter offentliga handlingar, hvilka ligga framför oss, dâ detta skrifves, nagorlunda utförligt omnämna förhảllandena.

Emellau Hagströms svârföräldrar, boktryckerikonstförvandten Carl August Sundström och hans hustru, näringsidkerskan Anna Beata Sundström, rådde ett mindre godt förhållande. Orsaken dertill var att Hagström på ett nảgot för närgånget sätt hade innästlat sig iSundströmska familjen, ehuru Sundström icke tålde Hagström, bland annat för hans daliga karaktär och vandel; och då fråga på allvar uppstod om äktenskap emellan Hagström och Anna Augusta Mathilda Sundström - en sak som hustru Sundström befrämjade, men som mannen Sundström alldeles satte sig emot - uppstod sådan oenighet makarne Sundström emellan, att mannen flyttade ifrản familjen. Det oaktadt blefvo Hagström och förenämnda Anna Augasta Mathilda Sundström sammanvigda den 1:a November 1862. Efter den tiden drogo makarne Hagström ifrå makarne Sundströms bo nästan allt hvad de kunde komma öfver och tillgreppen gingo sả mycket lättare, som hustru Sundström hvarenda dag var sysselsatt med sin restaurationsrörelse och manuen Sundström sâllan eller aldrig var hemma. Makarne Hagström kunde derföre ensamma husera i Sundströms hus. På hōsten 1866 insjuknade fru Sundstrőm och var sängliggande, tills hon den 16 Mars 1867 afled, 58 ir gammal. Under denna tid anställde makarne Hagstrōm en fallständig plandring af makarne

Sundströms såväl lösegendom som penvingar. En afton t. ex., då mannen Sundström kom hem, skyndade Hagström sig att erbjuda Sundström en biljett till Södra teatern. Sundström, so:n icke anade nägot försåt, emottog biljetten och gick pa spektaklet, och, medan han var der, stal Hagström och hans hustru med tillhjelp af nagra deras tjenare ifrån Sundströms bo en mängd lösegendom, såsom guld, silfver, kläder m. m., till ett belopp, som för oss uppgifvits till öfver ett tusen rdr. Vid ett annat tillfalle, dá fru Sundström var död och mannen Sundström aflăgsnade sig från hemmet på ungefär trefjerdedels timma för att uträtta ett ärende, skyndade sig hustru Hagström att slita guldringarne frå siu döda moders fingrar; och då, en annan gång, Sundström koin hem, mötte han i porten hustru Hagström jemte flera andra quinnor, alla afullastaden med saker, som hustru Hagström under Sundströms korta bortovaro stulit från honom.

Vi meddela bär en förteckning, enligt Stockholms rådhusrätts protokoll af den 14 Maj 1867 , på de saker, som makarne Hagström tillegnat sig utur makarne Sundströms bo:

## Guld:

Klocka, armband med sten, broche, orhăngen, ringar.

## Silfver:

Kaffepanna med sockerskảl, grāddkanna, sås-slef, sockertãng, matskedar, desertskedar, téskedar, knif7ar och gafflar

## Nysilfver:

Bordsurtout, matskedar, gafflar, armstakar, spelstakar
Koppar:

Kittlar. kastruller, kaffepannor, tékök med lod, vattenflaskor, kopparformar med lock, kopparbalja, bunke, skopa.

Kittel, mortel.

## Messing:

## Jernsaker:

Grytor, pannor.

## Blecksaker:

Bakelselâda, kryddlâda, formar med lock, anjouvislador.

## Glas:

Slipade karafiner, geléeskảlar, dricksglas, grơna hockheimerglas, punschglas, likèrglas
Porslin:

En blả service med fat, tallrickar, karotter, såsskâl och soppskâl, kaffekannor, kaffekoppar, tékoppar, platả med 12 par ostindiska koppar, diverse balar, flata fat och assietter, fôrgylda och andra vaser.
Iinne:

Drallsservietter och dokar, utsirade dukar, té-dukar, fina lärftslakan, grofva dito, handdukar, nāsdukar, strumpor.

## Gingk\#̈der:

Sidenkappa, klătleskappa med pelsfoder, sidenmoiréklädning, svart sidenklädning, grả dito, blă klädning, brunrandig kladning, osydd klidning, hvita kjortlar, svart moirémantilj, brun siden dito, jikta dubbelsjal, krèpesjal, svart sjal, broderade koftor, underkjortlar, lintyg, yllestrumpor, nattrojor, nattmōssor, silkeshalsdukar, svart och grả hatt, kāngor med galoscher.

> Sängkläder:

Bolater \& kuddar, filtar \& tazcken

## Möbler och husgeråd.

Soffa, valnōtsbyrå, förgyld pendyl, piano, förgyld spegel med marmorskifva, speglar med forgylda ramar, divansbord, bradspelsbord, sybord med skrin, diverse bord, diverse taflor, toilettprydnader af flera slag, broderade soffdynor, gardiner, teaterkikare, fotografialbum, en soffpall, malm- och marmorstakar, tédosor, brödkorgar, knifvar och gafflar med benskaft, vattentunna med hinkar och ok, kladkorgar och diverse trädkārl.»

Då hustru Sundström afled, var hennes sterbhus behăftadt med så betydliga skulder, att de uppgingo till 12,344 rdr 66 öre, hvilka hon hade àsamkat sig hufvudsakligast för de betydliga uppoffringar bon giort för att apprätthâlla Hagström. Tillgãngarne deremot bestego sig endast till 653 rdr 5 öre.

Ehuru manven Sundström, som städse och ej obetydligt bidragit till sitt hus, aldrig hade adragit detsamma några skulder eller legat det till last, siy han sig likval forsatt i den obehagliga stallningen att få öfvertaga och betala en mängd, utan hans vilja och vetskap tillkomna skulder. Boets alla redbara tillhőrigheter hade Hagström och hans hustru dels under en eller annan förevändning aflockat eller afnarrat fru Sundström och dels rent of stulit bort. Då Sundström ansattes för sterbhusets skulder, framstallde han det förslag att \#agström skulle till sterbhuset âterlemna de saker, som han så obehörigt hade tillegnat sig, på det att några tillgångar att betäcka skulderna med måtte finnas, men Hagström svarade endast, att han hvarken

## 44

brydde sig om sterbhuset eller dess skulder och att han ingenting hade att göra med Sundström, Denne vände sig dả till cheten för hemliga polisen, nuvarande stadsfiskalen Cederborg, och angaf Hagström fior att pa ett oredligt sảtt hafva tillskansat sig en mängd Sundström tillörig lösegendom. Detta var i April mảnad 1867. Hr Cederborg förklarade att polismyndigheten icke kunde i det skick saken då stod ingripa i densamma, men uppmanade Sundström att stämma till vederbörlig domstol. I anledning deraf uttog Sundström den 23 April sistnämnde år stãmning à Hagström och hans hustru med yrkande att de mảtte åläggas till Sundstrōn aterställa alla saker, som de honom oatspord och i hans tranvaro ur hans bo bortfört, och den 30:de April förevai målet första gången å rådhusrättens 5 :te afdeloing. Sedan förevar det den 14 och 28 Maj, 15 och 29 Juni, 24 Juli, 25 September, 9 Oktober, 5 och 26 November allt 1867 samt 20 och 25 Augusti, 1 och 22 September, $60 \mathrm{~K}-$ tober ach 3 November 1868 , hvilken sistnämnde dag utslag föll. Under rättegången var hustru Hagström så svårt komprometterad; att hon var alagd personlig inställelse vid rätten, och det är svårt att säga huru saken hade slutat för henne. om Sundström icke hade lảtit öfvertala sig att afstả frản ansvarsyrkandena emot henne. Emellertid bade Hagström erkänt inför rảdhusratten den 28 Maj 1867, att han tagit ifrin Sundströms hus aldra största delen af de saker, som äro uppräknade i den här ofvan införda förteckuingen,
hvarjemte äfven hustru Hagström uti ett titl rälten ingifvet skriftligt anförande vidgätt, att hon tagit en mängd af berörde lösegendom. hvilken uppgift äfven bekräftades utaf i mảlet afhörda vittnen. Dessutom hade hustru Hagström uti ett till rätten ingifvet, af heme sjelf underskrifvit och af f. löjtnanten F. L. Westin och agrosshandlarenn N. Larsson bevittnadt anförande den 15 Juni 1867 förbandit sig att till Sundström àterställa åtskilliga effekter, hvilka dock sedermera icke blifvit till honom âterstallda. Sistnämnde dag ålades hon personlig instälelse vid vite af 20 rdr. Flera rättegångsdagar undanhöll hon sig dock ifrån rätten under uppgift att hon var sjuk och för att styrka detta företedde hon läkarebevis af doktor Edvard Martin. Dessa bevis voro dock af csamma skrot och korn" som dem Martin flera gånger både förut och efteråt utfärdat dels för Hagström och dels för hans hustru, nemligen falska; ty då Martin t. ex. den 29 Juni 1867 intygade, att hustru Hagström var så sjuk, att hon iclie kunde gå ut eller upp till rätten, var hon samma dag ute på Djurgården och Hasselbacken *). Omsider var hon dock tvangen den 25 September att inställa sig och erkände hon då, bland annat, att hon cemottagits af sin moder kontant 150 rdr . Derefter lät Sundström, såsom fôrr är nämndt, öfvertala sig att afstå fråe ansvarsyrkandena å henne.

[^1]Genonı utslag den 3 November 1868 dömde rådhusrätten Hagström att till Sundström genast ăterbära allt hvad Hagström erkant sig hafva for sig och $\sin$ hustru utur Sundströms bo abekommitv, eiler att ersitta valrdet of den egendom, som icke kunde àterbäras, och den 11 i samma månad och år förordnade öfverståthâllareembetets kansli exekutionsbetjenterne Wennström och Platin att den ifragavarande egendomen hos Hagström genast uttaga. Den 19 November giorde exekutionsbetjenterne besök hos Hagström för att uttaga egendomen, men Hagström vägrade att utiemua densamma, hvadan ofverstat-hallare-embetets kansli genom nya order af den 10 December anbefallde förenämnde exekutionsbetjenter att genast ställa sig till efterrättelse den förr erhållna ordern. Den 22 i samma mảnad infunno sig derföre exekutionsbetjenterne aayo i Hagströms bostad , 12. 4 vid Ladugårdslandstorg fôr att uttaga den meromförmälda lősegendomen; men, som \#agstrōm var kānd főr att vara en mindre redbar elier samvetsgrann person, hade polisöfverkonstaplarne Björkegren och Talén jemte nàgra poliskonstaplar äfven blifvit beordrade att medfölja för att i händelse af behof lemna exekutionsbetjenterne handrickning; och fanns då vid tillfället hos Hagström såvål ifrågavarande lösegendom, som mycket mera. hvilket tilliörde Sundströmska huset men förut icke var saknadt. Sedandess hafva många och lảnga rättegångar förts om och i anledning af samma egendom, men som det blefve alldeles fôr
vidlyftigt att här referera dem, nödgas vi förbigha desamma för att närmare kunna utveckla vårt pảstãende, att Hagsuröms hustru den 22 Maj 1871 begick mened.

Förhällandet är följande:
Genom beslut af den 14 November 1870 ålade rådhusrätten hustru Hagström a tt med ed betyga att ej nágot a/ hennes moders bo blifvit af henne sjelf ellergenom andra, henne veterligen, borttaget och denna edgång blef utsatt till den 30 Januari 1871. Då saken sistnämnde dag förekom, lät hustru Hagström uti en till rätten ingitven skrift förklara, att hon icke var beredd att den dagen gả eden, utan anhöll om trenne veckors uppskof dermed. Detta bifölls och målet uppsköts till den 20 Februari. Den dagen lät hon anmäla, att hon var sjuk, hvarföre saken uppsköts till den 27 i samma månad. När saken då pảropades anmälde Hagström, att hans hustru vore fortfarande sjuk, och derföre uppsköts målet till den 8 Maj. Men under tiden eller den 9 Mars anmäldes skriftligen hos rätten att hustru Hagström icke var sjuk utan att hon var fullkomligt frisk och dagligen ute och besökte offentliga nöjen, och såsom vittnen derjå voro åberopade förre skräddaren Söderstedt, uppasserskan Lovisa Sundgren samt C. F. O. Sandahl och Carl Falk. I anledning deraf fråugick rådhusrätten sitt förra beslat (om uppskof med saken till den 8 Maj ) och ålade hustru Hagström inställelse den 20 Mars. Sist-
na̋mnde dag inställde sig Hagstr0̋m sảsom ombud för sin hustru och yrkade, att målet, såsom förut var bestämdt, skulle anstå till den 8 Maj , emedan hans hustru fortfarande vore af sjukdom forrhindrad att installa sig hos rätten; dock medgaf Hagström, att hustrun både vistats ute och till och med besökt offentliga nöjen, men detta hade skett fïr att söka förströelser (!).

Rådhustätten, som uu troligen bade genomskádat att hustru Hagströms sak var sjukare än hustru Hagstrōm sjelf, uppsköt målet endast pả 8 dagar, eller till den 27 Mars. Vid det målet sistsagde dag påropades, uteblef hon äfven, men a hennes vägnar inställde sig aterigen Hagström och anmalde, att hon var sjuk samt ingaf till bestyrkande deraf en af doktor Edvard Martin utfardad lakare-attest *). Efter tagen kảnnedom af denna attest och alldeles i motsats till hvad doktor Martin hade forklarat och förordat, uppsköt rätten málet på endast 8 dagar eller till den 3 April, då hustru Hagström skulle vid laga pâfoljd sig inställa; men den 3 April lät hon sig icke alls afhöra. Tillföljd deraf uppsköts saken till den 17 April, dertill hon skulle kallas att personligen sig inställa vid vite af 10 rdr eller ock förete behörigt läkarebetyg**)
*) Denna âterfinnes pà annat stalle i brochyren. Attesten, som innehôll lôgnaktiga och falska uppgifter, var synbarligen tillskapad for att vilseleda domstolen, shuru forsolket misslyckades.
${ }^{*}$ ) Sà står det ordagrannt i protokollet, hvilket ytterligare bevisar, att rådhusrātten ansåg det af doktor Martin utfardado betyget icke alls fortjena afseonde.

Den 17 April kom Hagström tillstädes oeh forklarade inför râtten, (märk väl!) att hans hustru hoarken kunde eller ville underkasta sigedgángen, och derpå blef málet uppskjutet till den 24 i samma máuad, dả parterne skulle iakttaga installelse,

Den 24 April tillstädeskom Hagström och fơrklarade sig vilja vid nästa rättegå.gssdag medhatva hustruns skriftliga förklaring, och uppsköts saken derföre till den 1 Maj. Då mảlet den dagen pảropades, inställde sig, såsom ombud för hustru Hagström, bokhållaren Carl Falk, som ingaf en af hustru Hagström underskrifven och af C. F. O. Sandahl och C. A. Danielsson bevittnad skrift, hvaruti hustru Hagström förklarade sig cieke kunna gå ed uppå riktigheten af den efter hennes mor forrättade bouppteckníngenn. Efter uppläsande deraf uppsköt rådhusrätten saken till den 8 Maj, då hustru Hagström ålades att inställa sig för att fullgöra sådan ed, som rãdhusrätten den 14 November 1870 hade allagt henne, nemligen, som nämndt är, att betyga att ej något af hennes moders bo blifvit af henne sjelf eller genom andra, henne veterligen, undantaget.

Den 8 Maj infann sig Hagström och ingaf en skrift, hvaruti gjordes àtskilliga invändningar, hvilka dock af domstolen ogillades; och förklarade Hagström derefter, att hans hustru vore beredd *)

[^2]att gá eden; och då uppsköts målet till den 22, då hustru Hagström skulle personligen sig inställa vid förelagdt vite.

Den 22 Maj kom. Det var en af dessa vackra vårdagar, då Guds herrliga natur så oảndligt välgörande wch fridfullt inverkar pă hvarje menniska och dă själen äfven hos den mest förhärdade borde glajdja sig åt lif och ljus i stället för att skuggas af brott och förbannelser. Klockan straxt före 12 pả dagen kommo Hagstrüm och hans hustru uppför rådhustrappan och gingo in till rättens första afdelning. Då de inkommo i sessions-salen, stannade hon liksom forrstenad vid dörren och domarens uppmaning till henne att stiga fram till dombordet och lägga två fingrar på bibeln tycktes hon hvarken höra eller fatta. Hagström tog henne då om venstra handleden och drog heme sakta fram till dombordet samt visade henne huru hon skulle lägga tvenne fingrar pả den framlagda hel. skrift och derpå eftersade hon liksom mekaniskt domarens förestafvade ed. Pả nảgra minuter var detta gjordt och derefter drog hon sig hastigt men blek och skälfvande tillbaka.

Och så var edgången fullgjord!
Hvad hon sjelf tänkte, hvad Hagström tänkte, hvad domrarne tänkte veta vi ej; men det veta vi, att en smärtsam, en ohygglig känsla hade genomfarit alla, som händelsevis kommo att bevittna tilldragelsen, ty en och hvar visste att
den arma qvinuan af Hagström hade blifvit tvingad att begai meneden och att ett hjertslitande uppträde hade egt rum makarne emellan samma dags morgoti, som hon skulle gả eden. Läsaren vill kanske lika litet som vi längre dröja vid denna olycksaliga händelse, hvadan vi afsluta ämnet med begaran att här nedan fả göra en kort resumé af sjelfva saken. Den vilseförda och brottsliga quinnans samvete mjuknar måhända med tiden, liksom kanhända äfven hennes forledares, och måtte kommande dagar föra dem in på en bättre väg, sả att lifvet kan skänka lugn och välsignelse, grafven gifva ro och evig frid!

Här en kort sammanfattning af saken.
Efter att hafva blifvit instämd till rådhusrätten för det hon skalle utur $\sin$ moders och faders bo hafva tagit en mängd lösörepersedlar. har hon äfven inför rätten erkänt, att hon gjort detta; dessutom hafva vittuen intygat, att hon gjort det. Hon har inför rätten förbundit sig att aterställa sakerna, men icke uppfyllt denna förbindelse. Då rådhusrätten lảngt derefter ălägger henne att med ed betyga, att hon ej sjelf tagit eller genom andra låtit taga något frản siu moders bo, hâller hon sig under hvarjehanda lögner och uppdiktade förebäranden undan vid elfiva rättegångstillfallen och låter genom sin man förklara, att hon hvarken kunde eller ville underkasta sig edgangen, men, detta oaktadt, gå hon likväl ed, säsom namudt ìr, deu 22 Maj, pà att

## 52

hon ieke utur sin moders bo tagit eller látit taga mera än några (tre till antalet) guldringar. Och allt detta af ren snikenhet och for att hon och heones man, boktryckaren Hagström, skulle slippa lemna tillbaka de saker, som de på oärligt saatt tillegnat sig utur hennes föräldrars bo!

Vi hvarkeu vilja eller böra säga mera. Allmänheten täcktes reflektera sjelf. Våra upplysningar hafva endast afsett att ytterligare blotta karaktären hos «Fiderneslandets» förlaggare och förste person, boktryckaren Hagström.

Efter vi nu låtit läsaren kasta en blick på Hagströms vandel och äfventyrliga lif, vilja vi afven lemna en kort belysning öfver hans personlighet

Hagstrỏm eger icke ett skarpt, men ett godt hufvud. Han är förslagen och oblyg och later icke genera sig af något, blott han kan fortjena pengar. Han är kall och beräknande samt till ytterlighet misstrogen och det finnes ingen menniska, på hvilken han litar, eller med bvilken han är fulit förtrogen. Detta är en följd af hans egen inbundenhet och bakslughet och, oaktadt han är ytterst artig och förekommande, blir han icke tilldragande, emedan något hos honom inneboende infamt alitid framlyser och aflagsuar. Han är tystlåten och inger sig ogerua i annat räsonnemang än det som angår affärer; han räknar bra quatuor species i hela tal âfvensom intresseräkning med tillhjelp af wlathund力 samt läser obehindradt skrifvet, men kan sjelf knappast
skrifva mera än sitt namn Läsa tryckt stil kan han deremot nästan icke alls och ett åtta ârs barn kan, i fråga om lassa, icke blott mäta sig med Hagström utan lảngt öfverträffa honom. Detta gör oekså att han icke eger någon beläsenhet; men som han har ett godt minne och ett städadt skick samt efter en 50 -ârig lefinad vunnit icke obetydlig verldserfarenhet och menniskokännedom, fär hans valsende en anstrykning of belefvenhet. Han håller ingenting heligt eller kärt anvat àn penningar, men har det oaktadt varit tvungen slösa med sådana, derföre att han ieke sjelf kan skota tidningsföretaget, utan dervidlag är beroende of en mängd andra personer. Han är narraktigt svag för smicker och en person, som smickrar honom bra, kan fa låna eller fà till skänks nágra rde af honom. Men han saknar alldeles vănner och har troligtvis siba värsta fiender irom sin egen tidnings redaktion, emedan dessa personer sá i grund och botten känna honom. Ví afsluta nu den kanske ailt för vidlyftiga teckningen öfver en person, som man måhända bort alldeles med tystnad förbigå för att icke väcka vämjelse och olidliga känslor hos läsaren; men dả Hagström är öfver hela riket átminstone till namnet känd, har hans biografi i denna brochyr icke kannat uteslutas. Och tillata vi oss här försäkra, att vi harken hyst agg eller ovilja emot Hagström vid nedskrifvandet häraf utan endast haft för afsigt att, med sanningen kär, teckna hans omvexlande lif, ehuru både elände och usla handlingar dervid måst träda fram i dagen.

## Julius Bdvard Söderstedt.

(f. d. skräddare)
är född i Stockholm den 15 December 1822. Ifrin deras tidigaste barndom hafva J. F. Hagström och Söderstedt varit bekanta och, ehuru mánga ganger flendtligt sinnade emot hvarandra, hatva de dock aldrig för nảgon lăngre tid kunnat undvara hvarandra, emedan deras tänkesätt och dåliga handlingar så i grund och botten stämt öfverens. Har den ena af dem haft pà förslag utförandet af någon svart sak, skulle alltid den andra med råd och dad bispringa, och det finnes näppeligen två själar, emellan hvilka sảdan sympathi är radande, som emellan de omnämada personernas. Söderstedt är ohyggligt låg och elak till karaktären; han är mycket förslagen, intrigör i hög grad, egennyttig, falsk och tjufaktig. Om man noga betraktar Söderstedts ansigte, skall man komma till den slutsats, att han är nära nog den fulaste karl man kan fá se; ty han eger den mest utpreglade bof-fysiognomi. Vanligen kallas han derför pâ spe af alla som känna honom för umannen med det arliga ansigtet». Till minst tvà tredjedelar af alla de gemenheter, som förekommit i aFäderneslandet» eller som för öfrigt utöfvats af rFäderneslandetsn redaktion, har Söderstedt varit upphotsman och i de numera upphörda tidningarne Frihetsvännen och Sverges Tidning inpraktiserade Söderstedt äfven en mängd infamier. Under förra och innevarande air har Süderstedt affen med tillhjelp af tvenne andra

## 55

enfants perdus, vid namn C. F. O. Sandahl och Sven Persson, utgifvit en mängd flygskrifter af den mest smutsiga och skandalösa beskaffenhet, hvilka benämnts Påskgrisen, Rätta Julgrisen, Riksdags- och Pingst-Nisse, Den röde Filuren, m. fl. dyl ; och ehuru Söderstedt icke sjelf kan skrifva en enda rad svenska, Jan han likväl gifva idéer till det mest gemena och demoniska. Ända sedan 1853 har Söderstedt varit unotisjägare» àt aFäderneslandet» - d. v. s. han har ifrån gator, hamnar, krogar och källare skaffat notiser at tidningen, men derjemte har han genom att ligga i hemligt förstand med en hop pigor, drängar, betjenter, vaktmästare, gesäller m . fl. spionerat på förhållandena inom en mängd enskilda familjer, hvilka sedermera of honom och Hagström blifvit prejade på pengar eller också på det ohyggligaste sätt nedsvärtade i aFäderneslandets. Ifrån 1857 har Söderstedt varit Hagströms daglige rådgifvare och bästa penningskaffare dels genom att preja menniskor och dels genom att gifva förslag på dem som skulle prejas. Oaktadt Söderstedt är sảdan, som vi nu passionsfritt och sanningsenligt beskrifvit honom, samt föjaktligen i bögsta grad föraktlig, har han likväl lyckats innästla sig hos en mängd äfven ganska framstảende och aktningsvärda personer; ty han är oförskämd och djerf till ytterlighet och han kan förställa sig sà utmärkt väl, att, då han ljuger som aldra värst och har de mest smutsiga planer för sig, ser hau nästan aktningsvärd, sanningskär och trovärdig ut. Han är dock
lângt ifrån något genie. Han är i botten dum; men som han aldrig tänker på annat än hvad man i dagligt tal säger djelfvulstyg, să har han $i$ denna branche vunnit en fullündning, som icke är afundsvärd, men som gör honom i mànga fall öfverlägsen. Sjelf kau han hvilket ögonblick som helst upptrg̈da som falskt vittne och af falska vittnen kan han när som helst begagna sig. Derpå hafva vi, bland annat, tvä sả färska exempel, att de icke äro mera än nảgra månader gamla,

Derigenom att Söderstedt under flera à värfvat röster vid en mängd offeutliga val i hufvudstaden har han äfven kommit i beröring med en massa meaniskor och lärt känna en mängd förhållanden. Herfar grosshandlarne L. J. Hjerta och J. G. Schwan, brukspatron G. H. Strảle, friherre J. Liljencrantz, August Blanche, konditorn Grafström, folkskoleinspektören Meijerberg, professor A. E. Nordenskjöld, kapten J. Mankell och litteratören S. A. Hedin m. f. hafva nog alla haft dyr erfarenhet af att Süderstedt under hvarjehanda forrevändningar behöft pengar, isynnerhet dà det varit fraga om rikslagsmannaval; och t. o. m. hr Carl Strömbom har för nagra air sedan mutat Söderstedt med betydligt med pengar uch fina middagar i huset No. 83 vid Jerntorget, då Strömbom tänkte sig kunna blifva riksdaysman, bvilket dock misslyckades, änskönt Söderstedt ifrigt sprang och värfvade röster för Strömbom och till flera hundra valmän skickade anonyma bref för Strömboms utpuffande samt oaktadt Faderneslandeto (for betalning, for-
stås) hade uppställt Strömbom såsom sin kandidat.

Angående Söderstedts röstvärfningar och särskildt hans ätgöranden, då hrr Nordenskjöld, Mankell och Hedin blefvo valda till riksdagsmän för hufvudstaden, hänvisa vi till en artikel i Göteborgs-Posten NO. 184 för den 12 Augusti 1869, hvaruti Söderstedts machinationer laggas : öppen dag. Uti sagde artikel, som var skrifven af en utaf Stockholms mera kända och ansedda publicister, men hvilken artikel ar allt för lang att i sin helhet bär införa, hette det, bland annat:
«Endast ett fithl avtog att kapten Mankell skulle blifva vald. Pâ det kaotiska valmôtet i la Croix's salong var hans framghing mer än tvifrelaktig, ehurn den nyliberala klubbeu var langetarkt representerad der. "Fäderneslandete ooh delegerade från kretsmôtena hade rekommenderat honom. Man antog oek att detta ej skulle vara tilliyllestgorande, och sả hade utan tvifvel âfven blifvit förhållandet, om ej hr Mankell fätt en verksam beskydare och föresprâhare i deul lika förslogne, som energiske förre skrïddaren Söderstedt - Hans protektion har mer an en af hufvudstadens riksdagsmän under de sistforflatna tio irren lagit i aneprỉk och haft stor nytia af, och sjeffra August Blanche hade gankka salkert icke utan Söderstedts biträde Cörsta gảngen blifvit invala ; borgarståndet och icke heller uton sammn bitrüde gitt in i Andra kammnren 1867. Han (Söderstedt) blef nu hr Mankella beskydđare och åstadkom det som māstan alla ansaigo vara omöjligt.

Utan Sôderstedts biträde hade val icke heller hr Nordenskjōld blifvit representaut. Hvilka de egenskaper īro, som egentigen beredt honom en sà stor utmirkelse, har jag icke hört nãgon kunua nārmare uppgifra. - - - -

Det är ett- döje for mig att kumba vitsorda hr Nordenakjolds erkänsla for den utmärkelse, som nu tillfallit honom. Om aftonen, sedan riksdagsmannavalets utgång blifvit kïnd,

## 58

samlades nịgra ralunàn pả̉ Lagergréns café") fôr att lyckōuska de nyvaldn. Hr Nordenskjöld begagande dá till(allet och föreslog en skål för Soderstedt, hvars fortjenster om det nllmänna (1:) talaren i ett varmt foredrag skildrade. Den nye representanten idagalnde derigenom att han lifvades afen kinsla - tacksamhetens - hvilken ar temligen sillsynt hos dem sou intagit en politisk framst Aende stallning.n

Să langt Göteborgs-Posten.
Alla de tusentals personer, hos livilka Söderstedt under loppet af flera år sprungit och vảrfvat röster; alla de tusenden som frå honom emottagit bref, hvilka handlat om röstvärfningar, och de ofantligt mảnga, pả hvilka han trugat röstsedlar, äro dessutom bästa vittnen pà att personen under många år sysselsatt sig med röstvärfningar; och likväl har han varit fräck och äreförgăten nog att helt nyligen inför domstolar påstå, att han aldrig brukat värfva röster. Men hvad skall man merà begära af en person, som aldrig i sitt lif besutit deu ringaste känsla af heder eller ära!

Förlidet àr handlades vid Södertelge râdhusrätt ett cryckfrihetsmål, uti hvilket jury valdes. Ibland jurymänuen var äfven folkskoleinspektoren Meijerberg, som blef vald till juryus ordförande. Inför juryn yttrade dà hr Meijerberg följande: ajag anser mig pligrig upplysa herrarne derom att jag mycket väl vet, att Söderstedt brukar värfva röster vid rilisdagsmunnaval, men om han gör det i god eller ond afsigt, kan jag icke bedömaik Alla de till nämuda jury hörande per-

[^3]sonerna kunna intyga, att vår uppgift är sann. Detta yttrande af hr Meijerberg bestyrker ytterligare vår utsago om Söderstedts röstvärfningar.

Aflidne grosshandlares Schwan var väl den rikaste, för hvilken Söderstedt hade värfvat röster en gảng, men han var också den, som aldrig höll på att blifva Söderstedt qvitt derför. Till minst tjugu bref från Söderstedt till hr Schwan har C. G. Uggla satt upp koncept och ännu efter flera års förlopp - vi vilja minnas att det var 1867 på vảren - lyckades Söderstedt ytterligare afpreja hr Schwan 500 rdr. Vid utbetalandet deraf hade hr Schwan yttrat till Söderstedt: udet var rysligt hvad det var svärt att bli qvilt herrn.« Detta berättade Söderstedt sjelf för Uggla och en annan person hemma i Ugglas bostad, hotel Oskarshamn i Helvetiigränd, dả Uggla fick sin lilla andel af rofvet för sin skrifvarhjelp.

Dả Söderstedt blifvit anmodad att skaffa röster för någon eller några personer, har han alltid börjat inledningen med sina klienter sålunda, att han icke hade några svarta kläder och att han nödvändigt måste skaffa sig nya sảdana för att kunna uppträda på ett värdigt och imponerande sätt. Buus har han, att börja med, fatt pengar till en hel ny habit; och detta experiment kan han med framgâng hafva gjort på flera ställen pä en dag. Hvad som skänkts àt honom till kläder hafva riksdagsmanna-kandidaterna aldrig tagit med i räkningen, dā Söderstedt skulle godtgöras för sitt röstvärfningsbe-
svär; och bara pả uppgiften om svarta kläder har Söderstedt förtjenat icke obetydligt med pengar,

Sőderstedt lät för icke så länge sedan vid en raittegang inför Stockholms rảdhusrätts 6:te afdelning undfalla sig det yttrande, att han möjligen hade inverkat vid riksdagsmannaval, men tillade; att sádant hade skett af offvertygelse och ej af egennytta. Vi få blett ändra uppgiften derhän, för att få den sannfärdig och riktig, att Söderstedt a tdrig har värfvat röster utaf ofvertygelse utan allid af egenuyttiga beräkningar; ty för den, som har betait bäst, - för den har Söderstedt mest arbetat. Eller - vi fraga blott - Kan någon menniska verkligen tro, att det var af öfvertygelse dâ Söderstedt och -Fäderneslandeto sükte göra t. e. hr Strömhom till riksdaysman?

Hvar och en, som känner Söderstedt, vet, att den karlen aldrig gảr sâ lângt som tvärs öfver gatan för en menuiskas skull, utan att han betingar sig betatning derfor. Han är for offrigt sådan att om en druaknande person bad honom räcka sig en hjelpsam hand, skulle han icke utsträcka handen, innan han hade aekorderat om hvad han skutle få betaldt for hjelpen. Och man skulle dá tro, att Söderstedt i mànadstal skulle springa omkring och vărfva röster; att han skulle làta införa vallistor i tidningarne; att han skuile ombesörja utsändandet af en massa anonyma bref till valmän; att han skulle láta fabricera en mängd både lảnga och atjockax artiklar i ${ }^{\text {aFä- }}$
derneslandets m. m. d. - allt detta för ingenting? Nej, nej! Han har så grandligt uppskörtat alla dem, för hvilka han värfvat röster, att flera af dem sett sig nödsakade betacka sig för hans vidare biträde och hjelp.

Att vảra uppgifter äro sanningsenliga, derom vâga vi försäkra våra läsare.

Sedan Söderstedts verkliga syften och planer (för hvilka «Fäderneslandet« städse varit och är ett organ) nu blifvit med oväld och sanningsenligt blottade samt allmänheten fătt kännedom om att det alltid varit och ir af egennytta och làga bevekelsegrunder som Söderstedt verkställt röstvärfuingar; så är det att antaga, att Süderstedts och «Fäderneslandetsu förenade uppträdande hädanefter, dä frágor uppstâ om riksdagsmannaval för hufvadstaden, skall emottagas med den misstro, och skänkas det förakt, det verkligeu förtjenar.

Vi hade ämnat att fullständigare låta våra läsare kasta en blick på Süderstedts lefnad och vandel, ifrå tidigare år till början af år 1872, men som hvad här ofvan är skrifvet om honom redan upptagit större utrymme än bestämdt och beräknadt var, nödgas vi inskränka oss till att i få ord omförmāla några förhållanden, som visserligen äro af ett par tjogtal menniskor kända, men för den stora allmänheten obekanta.

Såsom gosse blef Söderstedt kyparelärling, men visade sådan fallenhet för oärlighet, att han blef bortkörd itran det ställe, der han konditio-
nerade. Han sattes då i skräddarelära. Såsom skräddaregesäll stal han en rock från en annan skräddaregesäll, som bodde i närheten af Carlberg. Dä Suderstedt var restauratör i Norra Tivoli, begick han en natt inbrottsstald derstädes och stal en mängd saker ifrản sig sjelf. Han sükte di inbilla sina fordringsegare, att han hade blifvit bestulen; amen den gubben gick intea, ty det uppdagades att han sjelf var tjufven. Men oaktadt vi kunde anföra några andra exempel pă Söderstedts oärlighet, förbigå vi dock dessa, enär de äro af äldre datum och anföra i stăllet några andra, som icke äro särdeles gamla:

Folkskalden Per Thomasson hyrde frain 1864 på hösten till 1865 på vảren ett rum hos Süderstedt 3 tr. upp i buset n:r 58 vid Regeringsgatan. Ein atton kom hr Thomasson hem och hade 30 rdr forvarade i portemonnäen, som lảg i byxfickan. Hr Thomasson klädde utaf sig och gick till sängs, derunder Söderstedt var inne, och, först sedan Thomasson hade somnat, gick Söderstedt sin väg. Påföljande morgon, då hrThemasson vaknade, saknade han sio portemonnä jemte pengarne. Han gjorde naturligtvis efterfrågningar, men såväl Söderstedt som hans hustru och barn förnekade pâ det bestāmdaste att hafva sett portemonnäen eller pengarne. Då Thomasson hotade att göra allvar af saken, tog Söderstedt fram och lemnade tillbaka àt Thomasson bäde portemonnäen och pengarne, under förklaring att Söderstedt hade hittat portemonnäeu under Thomassons säng. Att detta var en uppenbar osanning synes, bland annat deraf, attSöderstedts hustru och dotter, hvilka aro redliga och samvetsgransa menniskor,
redan tidigt pâ morgonen hade genomsökt rummet, äfven i och under sängen, men icke funnit någon portemonnä; då Söderstedt en half timma derefter infann sig och kröp under sängen och förklarade att han hittade portemonnäen der nedfallen. Att Söderstedt hade stulit portemonnäen i akt och menirg att behålla den, ehuru han blef tvungen att lemna den tillbaka, ådagalägges derjemte af flera sammanstämmande förhållanden. Hr Thomasson flyttade genast derpả ifrản Söderstedt; och vill Thomasson tala sonningen oförskräckt rent ut, så skall man få veta, att det icke var blott on gång som han blef bestulen uuder det han bodde hos Söderstedt. Att hr Thomasson dock icke vill eller vågar tala sanning härvidlag, taga vi för alldeles gifvet, ty pä samma gång han det gjorde, stängde han möjligheten för sig att vidare få skrifva någon följetong i $\propto$ Faderneslandet $\kappa$.

Den 1:a Juli 1865 på förmiddagen sammanträffade i Berzelii-park boktryckaren Hagström, doktor Damm, notarien P. A. Synnerberg och skräddaren Söderstedt m. fl. - Hagström hade vid tillfallet omkring 300 rdr på sig, men han gjorde åtskilliga utbetalningar på circa 100 rdr, så att hans återstående kassa var vid pass 200 rdr . Det blef vid detta tillfälle ett opåtänkt förmiddagsrummel och champagnen rent af flödade. Alla blefvo rusiga, undantagandes Söderstedt, hvilken höll sig nykter. troligen emedan han tänkte bestjäla någon af de öfriga, då dessa hade blifvit druckna. Âfven Hagström, som el-
jest aldrig brukar öfverlasta sig, blef nãstan alldeles redlös. Dá erbjöd sig Söderstedt att följa Hagström hem till dennes bostad nir 9 Storgatan och för detta ändamál anskaffade Süderstedt en droska; men, i stället for att aka till Hagstrims hemvist, lät Süderstedt àkaren köra till Djurgảrden, der Söderstedt på alla möjliga bakvägar akte omkring med Hagström, som under tiden satt och sof i droskan. Dà de aterkommo till Ladugardslandet och Hagström, som hade nyktrat till nágot, skulle betala àkaren, var han utaf med hela sin kassa, omkring 200 rdr . Att Hagström hade pengarne quar, dả Söderstedt tog honom oin hand, blef sedan utrönt, äfvensom att Hagstrom och Söderstedt ingenstädes hade varit inne, sedan de företogo àkningen på Djurgården, och det stâr utom allt tvifvel, att Söderstedt bade bestulit Hagstrom under förenämnda Djurgảrdspromenad.

En afton i Augusti månad 1865 suto doktor Damm och Söderstedt samt ett par andra personer pả källaren Bacchi Tempel i Trangsund.

Damm, som, jemte det han var hufvudredaktör för «Fäderneslandet", äfven hade emigrantaffärer, rörde sig den tiden med icke obetydligt med pengar, och vid nu ifragavarande tillfälle hade han 300 rdr i sedlar forutom silfvermynt på sig. Fram pá qvällen skiljdes sállskapet åt och endast Damm och Söderstedt stannade quar. Damm bjöd och drack mest sjelf, hvilket gjorde att han blef öfverlastad, dà Sōderstedt deremot försigtigtvis höll sig nykter; ty,
sả snål Söderstedt ãn ăr, förtăr han sâllan eller aldrig annat än mat, då han sitter och lurar pá att fä en meuniska drucken för att sedan kunna bestjäla henne. Sedan Damm och Söderstedt hade blifvit på tu man hand, tog Damm flera gånger upp sin plånbok, dels för att betala hvad som requirerats och dels for att skryta med sina pengar; och såvăl öfverkyparen på stallet som andra inuevarande gäster sågo, att Damm hade plảnboken och pengarne qvar, då Söderstedt sent på quällen tog den alldeles öfverlastade Damm under armen med uppgift att folja Damm hem, der Söderstedt, efter eget medgifvande, hade afklädt honom och hjelpt honom i säng. Damm bodde då i Nf. 7 vid Skomakargatan 1 tr. upp. Huru Damm blef afklädd eller haru han kom i sâng derom visste han sjelf ingenting, men dâ Damm nästa morgon vaknade, var Söderstedt borta och med honom äfven Damms plånbok med 2 à 3 hundra rdr. Morgonen efter den natt, då Damm blef bestulen, anträffiades Söderstedt klockau straxt efter sex på Köpmantorget, då det upptäcktes att han innehade ovanligt mycket penniugar, sedan han tillbringat natten hos en prostituerad quinna, som bodde i huset NE. 15 vid Österlánggatan 1 tr. upp; och en mängd andra skäl och omständigheter styrka att han hade begått meromförmälda stöld. ")

[^4]För att nu icke allt för mycket trötta våra lăsare med berättelser om Söderstedts många förfärligt lågsinnade och brottsliga handlingar, afsluta vi teckuingen ofver honom med uttryckligt tillkännagifvande, att en müngd andra bevis på hans brottslighet och moraliska usellet finnas, ehuru dessa i brist pã utrymme icke kunna denna gảng anföras; och torde de som hafva last den förlidet ár utkomna brochyren, hvilken bar titeln Tidningen Fäderneslandet och dess Redakition, benäget erinra sig had som deri var sagdt om den ifrågavarande personen. Att icke heller i sagde brochyr förekom naggra osanningar bevisas bäst deraf, att $«$ Fäderneslandets» redaktiou icke gittat i ett enda nummer af Fäderneslandeto vederlägga en enda af deuppgifter. som i brochyren voro gjorda om samma redaktion, oaktadt redaktionen haft ett helt àr på sig. Det hade ju varit mycket lätt och enkelt för aFäderneslandets» redaktion att i sin tidning gendrifva hvad som stod i brochyren; att, om redaktionen hade kunnat, uppgifva och styrka att hvad som stod pá den eller den sidan i brochyren var osannfärdigt; men, som sagdt, änou efter ett helt års förlopp är iche ett enda ord af hvad som stod i brochyren vederlagdt af aFaderneslandetsw redaktion, hiviket val klart och tydligt bevisar att brochyren hade talat sanning.

Sôderstedt. De giorde likväl ingen hemlighet af att Sōderatedt hade bestulit dem. De ofriga tillgreppen har han atven begatt med is ator beräkving, att han varit oiftkomlig af lagen.

Den som egde till sin disposition en tidning sid dan som «Fäderneslandet» skulle icke - och aldra minst «Fäderneslandetsn redaktion - làta pảbörda sig eu mängd förbrytelser af svåraste art, utan att $i$ tidningen vederlagga dessa; men, sà länge detta icke är gjordt, är också brochyrens auktoritet ovilkorlig.

Om de i denna brochyr giorda uppgifter skulte anses otrotiga eller ofverdrifna, undra vi visst icke derpå; ty det gransar verkligen till det otroliga att en enda tidnings redaktion skulle vara så kompakt sammansatt af förbrytare utaf allehanda slag. Men betraktar man à andra sidan, att "Faderneslandets) nuvarande redaktion endast består af en mängd ifro̊ alla samhällsklasser sammanrafsade och ifrån alla samhallsklasser och alit hederligt folks umgänge utskjutwa personer, så torde uppgifternas riktighet förefalla mindre otrolig och icke skäligen böra betviflas.

Sanningen ligger till grund für allt hvad som är sagdt; men hafva vi användt något ord, som pả năgot sätt kan stöta vâra ärade läsare, bedja vi om ursakt derfơr. Vi få skylla på det ämne, vi haff; ty man kan icke gerna få pinsammare och dåligare ämne att skrifva om, än förre skräddaren Sőderstedts karakter, lefverne och vandel,

## Jacob Engman,

hvilken är năgra och 30 år gammal och född pá Öland, var skrifvare hos hr häradshơfdingen $P$

## 68

H. Wendtland, innan han blef anstâlld såsom $\alpha$ Fäderneslandetsn referent iStockholms rådhusrätt, Under sin tjenstetid hos hr Wendtland begick Engman både stöld, förfalskning och bedrägeri. Så t.ex. skref Engman icke mindre än sex bref uti hr W endtlands namn och honom ovetande till olika personer och requirerade penningar, och då svar på brefven ingick, tillgrep Engman dessa, öppnade dem och behöll pengarne.
Engman erhöll ofta uppdrag af hr Wendtland att gå till postkontoret med större fataliebref, som skulle afsändas till landsorten. Dả tid efter annan klagomal ingick till hr Wendtland deröfver att sádana bref icke kommit vederbörande tillhanda, ehuru de blifvit afskickade, tattades misstankar att Engman begảtt någon oredlighet, hvadan han togs i forrhör, men nekade pà det bestämdaste till att hafva undandolt något bref. Derpå anställdes visitation i Engmans bostad, hvarvid pàträffades mellan tjugu och trettio stora fataliebref, som Engman hade behàllit för att komma àt att stjala postportot för desamma. De olägenheter, som derigenom åsamkades bảde hr Wendtland och en mängd rättsökande, voro både stora och kännbara; men hr Wendtland öfverandtvardade icke Engman åt rättvisans skipare, utan körde endast bort honom ifrán sig. Engman vände sig dă till "Fäderneslandet» och erhöll genast anstallning i detsamma; ty efter sådana prof på ustilistisk förmåga och praktiskt handlingssätt» mâste hau naturligıvis sympathisera med Hagström-Sōderstedt-Arnelius-Ödmann.

Engman eger en skicklighet uti att efterhärma stilar och förfalska namn som fá, knappast någon besitter. Han verkstaller sådant så väl, att egaren till ett af honom förfalskadt namn först efter noggrannaste pảseende kan upptäcka förfalskningen, och han gör ingen hemlighet af denna tvetydiga konst. För en boktryckar Hagström och en redaktion sådan som $\propto$ Fäderneslandets" kan det mảhända också vara mycket bra att räkna en dylik skicklig «stilist» i sina leder.

## Viktor Arnelius.

Araelius är född deu 12 April 1830 i Upland i Tensta, der hans fader var komminister. Under loppet af 13 år har Arnelius varit författare till de tvänne gånger i veckan återkommande artiklarne: Bref till syster Ulla, hvilka otvifvelaktigt utgjort kärnan i aFäderneslandets« alla skandaler.

Arnelius hade nyss blifvit student och var den tiden val upptagen i sin morbroders, dåvarande statsrådet, numera biskopen i Wisby, Anjous hus; men en dag under statsrádets bortovaro bröt Arnelius sig in i hans chiffonier och begick tillgrepp samt sökte vältra skulden derför på en oskyldig piga i statsradets tjenst. Rätta förhảllaudet blet dock utrönt och Arnelius blef i och med detsamma utskjuten både ifrản statsrådets hus och ifrản alla sina öfriga släg-
tingar. Arnelius tog dã värfning i tidningen Fädernesiandet, der han naturligtvis emottogs med öppna armar, helst han var de öfriga kamraterna så lik i heder och upphöjda tänkesätt. Vid denna tid formerade Arnelius bekantskap med en gift quinna vid namn Aqvilina Cumming, född Bergström, af mycket tvetydigt rykte, och flyttade tillsammans med henne under det att hennes man fortfarande var stadd à sjöresa. Med henne har Aruelius haft tvänne barn, men det oaktadt har han tillbringat långa mellantider i huset N:r 13 Handtverkaregatan à Kungsholmen. Arnelius fortfar ännu med detta lika vanhederliga som olagliga hjonelaz, hvilket troligtvis slutar pà det mest tragiska sätt, dả mannen, styrman Cumming, en dag till Sverige ảterkommer.

Ett ytterligare bevis på Arnelii karakter vilja vi andraga.

För cirka 5 år sedan föröfvades en stőld ȧ "Fäderneslandets« tryckeri, dervid tillgreps en stor och dyrbar filt, som enkom var väfd i Norrköping för att begagnas till täckelse öfver tryckpressen. Stölden var ytterst djerf, men ingen kände till tjufven. Saken anmäldes derföre af boktryckaren Hagström till polisen, som snart upptäckte, att det var Arnelius och den med honom sammanboende quinnan, som stulit filten och sönderskurit densamma samt genom en f. d. student vid namn P. J. B. Paulio belånat olika* stycken deraf dels pă Assistansen och dels hos pantlånaren Ullander. Arnelius stod då i fara
att bli häktad; men som boktryckar Hagström fruktade, att det skulle bli en oerhörd skandal, om kändt blefve både att en af cFảdernesiandetsc redaktörer föröfvat stölden och att Hagström angifvit densamıa, skyndade Hagström att för polisen förklara, det han erinrade sig, att han gifvit Arnelius löfte taga filten På sådant sätt undslapp Arnelius den gången också både häktning och åtal för stöld; men lian máste gifva Hagstrüm ett skriftligt erkännande, att han pả olofligt sätt tillgripit den ifrågavarande filten, hvilket erkännande Hagström eger i sitt våld, ehuru detsamma numera är af ringa eller ingen betydelse.

De tvänne barn, som Arnelius haft med Aqvilina Cumming, äro båda döda. Det yngsta dog i sin spädaste ålder, det andra vid sex år.

Arnelius och hans quasi-hustru tillbringade under barnens lifstid nästan hvarje afton på spektakler och offentliga nöjen, ty det kostade dem ingenting, emedan de hade "Fäderneslandetsa fribiljetter att tillgå; men de hade icke någon person i sin tjenst och icke heller nagon, som eftersåg och vårdude det quarlefvande barnet under deras bortovaro. «För att nu få pojken att sofvace - har Arnelius berättat för flera menniskor - char jag funnit på det knepet att gifva honom bränvin och punsch, sã han blir alldeles full, och dả sotver han godt och behöfver ingen eftersyn pả hela natten.«

Detta är Arnelii egua ord.
Vid sex års âlder dog, saisom ofvan är sagdt,

## 72

barnet med utpreglade kännetecken på en of dryckenskap förstörd fysik och föräldrarne blefvo quitt aden rysligt besvärliga ungen $\alpha$, såsom modren manga gånger uttryckte sig.

Stackars barn! Lyekligt dock nu, ty det fár slumra $i$ jordens sköte utan att behöfva söfvas af hvarken punsch eller bränvin.

Sådan är i fả ord till karaktären den person, som i 13 à 14 hundra artiklar på det gemenaste sätt skymfat, smädat och smutskastat religionen, landets styrelse och tusentals personer; men hvar och en vet hädanefter hvad värde, som bör skänkas artiklar, hvilka äro skrifna af en publicist som har sådan moral, som ifrågavarande Viktor Arnelius.

## C. F. O. Sandahl.

Sandahl är boktrycharen Hagströms dagliga och stundliga följeslagare. Sandahl är född den 11 Janaari 1828 och har tagit studentexamen i Lund. Han var en tid kompanjon $i$ en vinhandel i Stockholm, men rörelsen måste upphöra och Sandahl har sedandess varit inneboende hos sin gamla, lảngt ifrån förmögna moder, som bor vid Grefgatan å Ladugårdslandet. Under flera år uträttade Sandahl ingenting och kunde, ehuru ung, frisk och kraftfull till sin fysik, icke ens lemna bidrag till sitt lifsuppehalle, hvilket den åldriga och betryckta modren måste skaffa både

Sandahl och en med honom sammanboende qvinna. Då likväl hans moder icke längre förmådde underhålla denna tärande familj, nödgades Sandahl söka sig nảgon sysselsättning och år 1864 fick han anställning à «Fäderneslandetsc byrå. Det upptäcktes dock genast att Sandahl saknade både omdömesförmåga och förmåga att skrifva, hvarföre han förflyttades från byrån och blef dagdrifvaresällskap åt Hagström. I nio år har man sett dessa två personer dag och natt tillsammans och förhållandet dem emellan blet ännu intimare sedan schism uppstod i Hagströms äktenskapliga lif, tillföljd deraf att Hagströms hustru var, såsom Hagström trodde, allt för uppmärksam emot dåvarande kadetten, numera underlöjtnanten pa ett landtregemente $\mathrm{L}-\mathrm{n}$, och bvilken schism föranledde dertill att Hagström kom att flytta från Sibyllegatan Ne. 35. Visserligen var Sandahl bảde lăttjefull och försoffad innan han blef bekant med Hagström; men efter den tiden har han blifvit lättjefullare än förut och nära nog fånig. Sandahl är af naturen utaf ett mycket fromt och stilla sinnelag, men beklagansvärdt cynisk, och af den ena eller andra orsaken har Hagström icke blott med vänskap utan med kärlek omfattat Sandahl, hvilken å sin sida med varm hand vedergäller sin herres visade välvilja.

Sandahl ätnjuter för sitt välförhållande 2 rdr pr dag utaf Hagstrom äfvensom fri frukost, kaffe på eftermiddagarne och toddy på aftnarne hvarje dag samt har dessutom särskildt betaldt, om

## 74

han någongång kan lemna något bidrag till tidningen. Detta sker dock sällan, men dâ sådant händer, aterfinnas hans snillefoster i aFäderneslandet" under rubriken aschene-rariteten«. Det var ocksi Sandahl som var författare, men pad Hagströms uppmaning, till den gemena och ohyfsade "schene-raritets-bitc, för hvilken ansvarige utgifvaren Dahlhammar den 24 November 1869 insattes à Långhoimen för undergàende of 2 års straffarbete.

Och nog nu om boktryckar Hagströms käraste văn, Carl Fredrik Oskar Sandahl.

## Erik Israelsson,

${ }^{\text {«Fäderneslandetsn xylugraf eller träsnidare är }}$ en yngling, som nyss stigit in i verlden, och det är derföre att beklaga att han rảkat i sà dảligt sällskap vid bürjan af $\sin$ lefnadsbana. Att Israelsson icke eger nảgon talang i träsniderikonsten, derom kan hvar och en sjelf dōma utaf «Fiderneslandetsn träsnitt, hvilka bade i afseende a idé och utförande ãro mer ãn lofligt underhaltiga. Detta hindrar dock icke den unge och i sin konst oerfarne Israelsson frän att anse sig vara en fulläudad mâstare; men att mycket ännu ảterstår för honom att lăra, synes bland annat af ett porträtt, som för icke sả länge sedan fanns intaget i $\alpha$ Fiiderneslandet» oeh som skulle föreställa geueral Grant På detta
trăsnitt, ritadt och skuret af Israelsson, hade generalen fått halsen långt utanpà halsduken. Till sin syster, som är enka efter en afliden guitarrspelare och privatlärare vid namn C. V. Almqvist, star Israelsson i mycket godt förhällande och de lefva inuerligt, lyckligt och väl.

## Samuel Ödmann,

## "Faderneslandets" hùfvudredaktor

Ödmann, som är son till aflidne kyrkoherden Ódmann i Wendel af erkestiftet, har tagit filo-sofie-kandidat-examen och derefter varit landtbrukare, riksdagsman i boudeståndet samt fullmäktig i Riksgäldskontoret. Vid sin faders död öfvertog sonen Samuel föräldrarnes egendom i Upland emot vilkor att draga försorg om sin moder och sina mindreåriga syskon; men, i stället för att sköta sitt landtbruk, öfvergaf han både hem och hustru och barn samt moder och syskon och for till Stockhoim Utan att derstädes hafva någon anställning och utan inkomster, lefde han endast på vigilans, under det han plitade och skref än $i$ den ena, än $i$ den andra tidningen. Dock voro hans uppsatser sà pjolriga och enfaldiga, att ingen tidningsredaktion kunde engagera Ódmann saisom medarbetare,
hvarföre han beslöt att blifva skriftställare pả egen hand. Ooh så utgaf han en periodisk skrift benämd: Tidskrift för Sverges Allmoge. Som detta litterära opus dock var ett nonsens i hagsta grad och derföre lästes af högst få andra personer än författaren sjelf och som dess átgảng var ingen, ehuru dess upplaga var stor, så växte Odmanns skulder oupphörligen. Det oaktadt tog han sig ingenting nyttigt före, utan gjorde $i$ flera ar ingenting, ehuru han hade stor familj att underhàlla. Lättja och högmod äro hufvaddragen i Ödmanns karaktăr, hvilken för öfrigt icke är den vaekraste. Handratals enskilda personer har han lurat på pengar, äfvensom hela städer, utur hvilkas kassor han lànat. De som Odmann värst har bedragit och som aldrig fâtt ett öre igen, äro n. v. utrikes-statsministern hr grefve von Platen och f. sjobkaptenen C. F. Modéer. Då ett dylikt lefnadssâtt, som det Ódmann förde, naturligtvis icke kunde bära sig i lăngden och han derföre med sin familj och genom eget forvållande råkade i stor fattigdom, lagade of ren medömkan hans sockenboar, att han fick blifva riksdagsman $i$ bondestándet; och genom en annan riksdagsfulimäktigs, Nils Ohlsson i Ôsteriöf, bemedling fick Ódmann blifva ledamot af statsutskottet och fullmäktig i Riksgaldskontoret. Ofverallt satt dock Ödmann som den komplettaste nolla och hvarken i stats-utshottet eller vid riksgaldsfullmäktiges sammanträden yttrade han nágonsin ett ord. Dessutom och i stället for att bevista samma fullmäktiges sammankomster, lăg
han länge gömd hos sin sväger Stenfelt, emtedan exekutionsbetjenter spanade efter bonom för att bysätta honom för en obetald vexel, på hvilken han i samråd med sin broder på ett mindre honnett sätt lurat sig till pengar i en af bankerna. Sà följde en konkurs såsom krona pá verket; och hade icke fordringsegarne lätit nảd gå för rätt, hade Ödmann otvifvelaktigt blifvit. straffad såsom vårdslös, máhända bedräglig galdenär. Ődmanns hustru i första giftet, född Stenfelt, var en redbar och samvetsgramin quinna, som sörjde så öfver Ódmanns vinglerier och ostadiga lefnadssätt, att hon àdrog sig galopperande lungsot, hvaraf döden följde. Genom aflidne Angust Blanch's och kaptenen J. Mankells âtgörauden fick Ődmann, för att räddas ifrån hungersdöden, stiga in i «Faderneslandetu såsom hutvudredaktör, sedan han förut deri varit hemlig medarbetare.

Då Odmann blef alldeles utfattig, blef han också till sina täukesätt kommunist och socialist och alla trashankar bysa naturligt nog dylika åsigter; och «Fäderneslandets blef det blad, genom hvilket hans fa̋niga idéer skulle spridas.

Här är icke rum att närmare kritisera Ődmann såsom skriftställare. Vi vilja derföre blott nämba, att han är författare till artiklarne $i$ «Fäderneslandetn, som hafva till öfverskrift: «Dagens Företeelsern, eller första artikeln på tidningens första sida. De deri nummer efter nummer uttalade enfaldiga kannstöperier, fåniga idéer och reflexioner, vanvettiga profetior och erbarm-
ligt löjliga barnsligheter äro allt för vāl uppmärksammade och kända för att närmare behöfva pápekas, livarföre vi ocksả förbigả desamma. Endast det vilja vi säga, att Ödmann är i hogsta grad enfaldig och skumögd i politiska saker och fïrvirrad i rattsbegreppen; och hade nagra memiskor trott på eller fảstat afseende vid Ódmanns joller i «Fäderneslandet», sȧ kunde en eller annan fantast râkat i ett förvirringstillstånd, som kommit honom att tro, att andras egendom vore hans och att han egde full raitt att taga af en annan for att fylla sitt behof; men, som bättre är, har Odmann predikat sina läror för dofva Öron och hos aFäderneslaudetsu lasare har hans gallimathias icke slagit nảgon rot.

Ódmann har, oaktadt hans inkomster under de sex sista åren varit rătt betydliga, icke funnit med sin heder förenligt att godtgöra sina många bedragna fordringsegare; och hyarken detta handtingssätt eller lians prejeri emot brukspatron $\mathrm{P}-e ́$, livarom på 20:de sidan i denna brochyr talas, vittna till fromma för Ödmanns redbarhet och rättskänsla, utan hafva deremot stark lutaing àt bedrägeri.

För omkring tre är tillbaka trädde Ödmann i nytt gifte med en mamse! Jenny Braun (dotter till aflidne sotaren Braun i Stockholm) - en af "Fäderneslandets följetongskrifverskor med signaturen $\mathrm{J}-\mathrm{y} \mathrm{Brn}$-. till hvilken han länge ståt i intimt förhållande. Detta fruntimmer rymde för några år sedan till Köpenhamn isäll-
skap med en skomakare vid namn Nord, med hvilken hon derstädes sammanlefde ett par år, hyarefter hon omsider blef af sina föräldrar äterhemtad. Så är berättadt af boktryckar Hagström.

Sedan vi här ofvan lemnat kortfattade beskrifningar öfver de personer som utgöra «Fäderneslandets ordinarie redaktion *), vilja vi äfven lemna en uppgift pà tidningens öfriga medarbetare, hvilka antingen skola ständigt eller ocksả endast på vissa tider-stå till hands med notiser, uppsatser, korrespondensartiklar m. m. d.; och vilja vi derjemte för karakteristikens skull meddela några upplysuingar om de flesta af dessa personer.

## Nils Rudolf Munck af Rosenschöld,

som förut varit aFäderneslandets« egare och hufvudredaktör, är nu notisskaffare åt tidningen och àtnjuter derför 4 à 6 rdr i veckan. Ehuru Rosenschöld är filosofie doktor, är han mycket inskränkt och enfaldig, och alldeles oförklarligt är huru och på hvad saftt han kunnat vinna sin filosofiedoktorsgrad. Han är virrig och excentrisk, sjelkär och opraktisk samt alldeles i saknad af stilistisk förmåga; och alla hans skrifter utmärka sig också endast genom fanatism, råhet, bomba-

[^5]steri. Sedan Rosenschöld totalt förolyckats på det publicistiska fältet, har han blifvit sakförare; men affen dervid har han lidit nederlag pà nederlag och slutligen förklarats förlustig rättigheten att föra andras talan inför rätta.

Rosenschöld har flera gånger varit hảktad samt sutit pà fastning. Han är ifran sin hustru skiljd.

## Carl Gustaf Uggla.

Ifrản 1857 till 1863 på hösten var Uggla *Fäderneslandetsv hufvudredaktör och sedan 1865 har han varit medarbetare i tidningen. Att teckna Ugglas lefnad och karaktảr vore mycket lätt, men är troligtvis alldeles öfverflödigt; ty det finnes få personer i riket, som ăro sả kända som han. Uggla, hvilken varit underofficer, eger ett ganska skarpt hufvud, men saknar beläsenhet; och hans skriftställareverksamhet är så tillräckligt bekant, att densamma icke här behöfver närmare skildras Uggla är lättsinnig och utsväfvande i hög grad och derföre alltid i penningeförlägenhet För att afhjelpa denna är han icke nogräknad om sättet; dock har han aldrig, oss veteriigt, gjort sig saker till så grofva förbrytelser som de ofriga af "Fäderneslandets" redaktion, eller till stöld, förfalskning o. d.; men han har sảsom tidningens redaktör ofta fätt bära skulden för boktryckaren Hagströms och skräddaren Söderstedts både brottsliga och låga handlingar.

På sednare åren har Uggla sà godt som ätit nådebröd hos Hagström, hvilken dock har att tacka Uggla för inycket, och derunder har Uggla pá hvarjehanda sätt vetat att förskaffa sig pen-
ningar, enär den aflöning, honom beståtts, varit otillräcklig för hans utsväfvande lefnadssätt. Så har han t. ex. till en massa penningenegociationer begagnat ev ảldre qvinna, hvilken rätteligen heter Emelie Gullbrandsson, ehuru hon ofta, i synnerhet i landsorten, uppträder under annat namn - en äfventyrerska af första ordningen och som utger sig för att kumna skrífa romaner, töljetonger $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. samt vara uforfattarinnan Güthas, Denna quinna, som pà sednare áren endast lefvat pá bedrägerier, begàngna i Sverige, Norge och Danmark, har äfven varit i Amerika, derifrản hon förliden vảr återkom till Stoekholm Med «författarinnan Göthasn skriftställaretalang hänger likväl rätteligen sà tillhopa att hon icke kan tala ordentligt något språk, låugt mindre skrifva. Det är nemligen Uggla oeh en f. d. kammarskrifvare vid namn Orre som utgjort aforfattarinnan Göthav; men de hafva varit blygsamma nog att icke sjelfva uppträda sâsom fôrfattare till sina alster, hvilka likval - t. ex. romanen: "Landssoldatenn - icke varit oäfna, och derföre hafva de (rätteligen Uggla) låtit of vannảmnda Emelie Gullbrandsson bära băde äran och hundhufvudet. Och hon har, oförskänd och bedräglig som hon âr samt dertill af Uggla inspirerad, kunnat, under berömmande af sin talang såsom författarinna och beskärmande af sin fattigdom, narra sig till pengar både af våra ministrar, statsràd, andra embetsmăn, tidningsredaktioner m. fl.; ty pă arbeten, som aldrig varit ämnade att utgifvas, har Uggla genom denna qvinna upptagit prenumeration. Icke hafva prenumeranterna alltid varit sá njugga; ty de hafva tyckt det vara synd om den fattiga och olyckliga författarinnan och Uggla har derföre emellanàt kunnat lefva temligen frankt, under det aförfattarinnann Gullbrandsou äfven gjort sig glada dagar 0. s. v. 0. 8. v.

## 82

## Med. doltor J. Edvard Martin.")

Professor Fr. Lundberg var, om vi minnas rätt, intill fir 1864 husläkare hos boktryckaren Hagatrōm. Myeket fürtjuat var Hagstrōm i professorn, i synuerhet derföre att prof. Lundberg beritlat for Hagström - saisom Hagstrom sjeif omtalade - att H. M. konungeu en dag hade frägat professorn, hurudau karl Hagstrom var och att professora dil hade svarat konungen i mycket berömmande och fördclaktiga ordalas om Hagatrom. Mein det oaktadt bytte \#lagsirüm helt hastigt om Jakare oeh tog ofvannämude doktor Martin. Orsakeu dertill var, att Martin, anmodad till ett sjukbesök hos Hagström, började för đentie berätta on hel hop snker oin personer och forchallinden, som Martin kände till, ooh Hagström senterade genast det fördelaktiga uti att till läkare hnfva eu person, som ville och kunde outtala on matigd tilldragefser bade inom och utom familjer, Under ârens lopp har Martins ooh Hagströms vãnskap mer och mei befastats; oeh för Hagstroum, som har en mingd ritteghingar, är Martin numera alddeles oumbirlig. Ofh Hagström ïr aldig sî frisk, men icke vill symas $i$ en rāttegẩg, fâr han geanst Lâkarebevis af Martin pà att han är sjuk; och di Hagstrōms hustru det 29 Juni 1867 var âlagd iustallelse vid rảdhusrätteu, intygade Martin, att hat var sỉ sjuk, att hon icke kunde gâ ut eller upp till rätten - och likval var hou fallkomligt frisk och samma dag ute pâ Hasselbacken. D\& Hagströms hastru d. 27 Mars 1872 var alagd all fuligöra en ediging vid ratten, sokte fifven Martin vilseledn domstolen genom ett falskt och osannfardigt lakarebevis - som pâ 48 e sidau var utlofvadt att inforas, men hvilket i brist pả utrymme i denna applaga mâste borttagas; - och när Hagstrom dे 13 danuari innev. of skulle spara i ett mål på rảdhusrattens 6:te afdelaing, stod afven Martin till tjeust med ett i hōgsta grad osaunfirdigt läkarebevis.

Efter vi kommo stt uämua râdhusrätten och 6:te afdelningen, kunna vi jcke underllta att siga, att borguistarne, ridmänven och notarierna i Stockholms râdhusrlitt i allmãnlet âro bâde skiokliga, rättrådiga och humana sitsom domare och menniskor, men att 6, te afdelningen derifrìn gòr ett fullhomligt undantag. Rådman Ulrich, som ïr ordförande pà denna afdelning, ïr ofta oredie $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. i domstolen och vice hïradshôfdingen Carl Hay, som îr protukollsforrande, tillhör det slag af unga, sedliga mān, hvilka pläga vara uppkallade i polisen och
*) Denne dokfor Martin mad icke Forblandas med doktor 0. A. Martin i Södertelge, hvilken îr kảnd för att-vara on lika skicklig och human läkare, som allvarlig och rättrådig menniska.
pliktrallda för fylleri och oljud pîgatorna, Undersökningarna ledas och protokollen föras pí denua afdeloing sî, att det är ohyggligt tānka sig någonting dylikt; och vi beklaga hvar och en menniskn, som fir en râtteging lottad pî 6:te nfdeloingen.

Men vi fitergh̀ till doktor Mortin och afstuta pî samma gång deman uppants, under beklagande att en praktisernnie liiknre vill nediâa sig till att i smyg at aFaderneslandetsn förläggare vara spiou på eu hel hop meuniskor, hvilka med fortroende och tillit vandt sig till lakaren, och att samma läkare, nemligen hr Martin, är häusynslös nog att gång efter annan utfïrda läkarebetyg, ivilka äro bìde osamnfïriga och falska.

## Charles Otto Constantin Simmingsköld är en af dessa auteliggaren at a Fuderneslnadetn, som skola

 skaffa notiser frân gntor och hamnar. Simmingsköld ar f. d. skeppsklarerare frân Oscarshamn. Han lïrer vid nîgot tillfalle ha sutit sâsom bisittare - d. v. s. illitterat rådman i Oscarshamns rídhusraitt och piz den gruad lâter han i Stookholm kalla sig för ridman. Han ar dock ingenting ammat an en forsupen sbrainvinsadvokato och lefver pî nîder bos frànskilida pantlaurhastrun Carolina Winberg, foid Tollsten, med hilken kan kom i beröring genom ett af honom bealnget bedrägeri. Han är atảende juryman ât oFhäderneslandetn. Under uppgift att han är slagt med offverstâthillaren i Stockholm, generalen br friherre Bildt, brukar simmingsköld gâ omkring och under lögnaktiga uppgifter bedruga sig till pengar. Hvar och en vet, att hr generalen, friherre Bildt ur i sin hjelpsamhet liksom i allt annat en fullãaded gentleman, men det oaktndt torde Simmingskold icke ha naigon hjelp att pârâkua af hr generalen. Simmingskōlds lefverne och voudel àro allt for fula for atf han sknlle kunna vinna nỉgot understöd af den för sina rena och upphöjda tānkesâtt kảnde och högaktade hr friherre Bildt.
## Sven Persson

lärer hafva varit renskrifvare, men kallar sig numera litteratör. Han ar aFaderneslandetso referent $i$ polisdomstolen zamt forfattare till Bref från Skảne, hrilka i aFiderneslandets braka förekomma. Hau kallas allmīnt för ahattbytarean, emedan han ofts och med framgang lärer begagna denna mindre vackra industri. Han är fodd den 6 April 1842.

## G. A. Nordeman,

Jarist oeh Advokat.
Si. lyder en annons, som ofta forckommer í tidningar, i ayn-

## 84

nerhet i aFäderneslandetn, och äfven i Stockholms Adresskalender for detta år (sid. 14) har nảminde person infört ets långt tillkännagifvande om att han har rättegàogsbyrà i . .V? 7 vid Karduansmakaregatan. Men veta vîra līsare hvem denne Nordeman or? Ingen mer och ingen mindre än den ifrian Falsterbo till Hasparanda kīade. för sina bedrizerier beryktade, afskedade tele-graf-nssisteuten Georg August Nilsson. Under mảnga ir har denne person flackat omkring Sverige och utgifvit sig in för hïradohöfding, ān fôr kongl. sekter, ầ fôr tidningaredaktör, in tidningakorrespondent m . m . ach det flunes ingen atad i riket, uti hvilken Nilsson, numera Nordemau, icke har begitt bedrägeri. Scdan han för fôrsuilliing och oordentlighet samt for det han svikit sin tjenstemanna-ed. blef nfskednal frìn sin befattning sinsom telegraf-hssistent i Gefle, har han endast lefvat ph skoj och bedrägerien Fan kallas ocksà derföre för Lovisa Akerberg $\mathrm{NH}^{\boldsymbol{M}}$ 2. - $\mathbf{8} 871$ pĥ vîren upptrïde Nilsson som falskt vittne it förre skriaddaren J. E. Söderstedt samt skyadade sig derefter att ombyta namn ifrín Nilsson till Nordeman. Han ir nu enotigjagareo it wFiderneslandeto.

## Zacharias Cajander

rymde 1856 ifràn Fininand fôr en mainyd oredligheter och slog ner siua första bopâlar i Haaparanda. Har seciandess irrat omkring heln Syerige, under appgift att han vore fansk agronom. Ar en bedragare och afventyrare I högsta grad och har icke på minga âr på irligt och redligt sâtt fortjenat sitt uppohälle. Ofver allt, hyar han far fram, bedrar han menuiskor. Nu seduast har han i Stockholm gitt och tillnarrat sig ej obetydligt med penaingar, hvilka han upptagit sisom prenumeration \& en larobok i eukla och dubbla Italienska bokhàlleriet - en bok, som Cajander dock hearken kan eller kommer att utgifya Han oryter starkt pà den finska dialekten, pratar mycket och har derfore lyckats innästla sig hos en mängd familjer, hvilkas stàllningar och förhâllandea han sedan förràdt for aFaderneslaudetso redaktion.

## Anders Alexander Lindström,

f. d. telegrafussistent och riksbekant, derfore att han stal telegrammor î Stockholms telegrafotation och Yemuade dessa ât boktryekaren Hagstrōm, som sedan publicerade dem i^Faderneslandeto sissm varande sin tillhörighet. Dels derfor och dels för det han svek sin tjenste-ed, blef Lindstrom fràn telegrafverket afskedad. Han âr ett stâende yitune ảt fôre skraiddaren Söderstedt och Lindstrōm vittnar béde hrad hat vet och icke vet. Hau âr notisanskaffare àt aFiderneslandeto och
har derjemte någon s. k. söndags- och aftonskoln vid Storgatan $N z 9$ pà Ladugirdslandet.

## Sven Adolf Hedin,

fil. doktor och f. d. riksdagsman i 2:a kamrarren, har länge varit medarbetnre i eFaderneslandeto och ifven flera gåuger förestâtt hufvudredaktörsskapet för tidningen. Hr Hedin har kontrakt med Hagstrôm ait uppbära 150 rdr i mảnnden saisom medarbetare i FFaiderneslandeto, hivilket arvode skall utbetalas sia lange Hagatröm eger tidningen. Hedin förklarade förlidet ârs vår i tidniugarne, att han ieke var medarbetare i $\begin{aligned} \text { FFiderneslandeto; men dâ han är i peuningbrist, }\end{aligned}$ hvilket ofta hinder, dä ar han ieke for stolt att vidghi, bỉde att han är medarbetare i aFaderneslanidetw och att han afnjuter arvode der. Nir Hedin t. ex. har lảnat pengar hos hr 1. A. Bergqvist, som har sitt kontar $M 3$ I| Lilla Nygatan, och utställt anvisningar phi sitt arvode hos boktryckaren Hag. strōm - vid sỉdane tillfallen, bland andra, hinr Hedín iche förnekat, att han vore medarbetare ; tidningen. Det ar och har läuge varit illa beställdt med sanningskärleken hos hr Hedin, livilket ür mycket bedrölligt, helst han med hiindor och fötter jagtar efter att bli en popalär folkrepresentant. Hedin är myeket förtrogen wed förre skriddaren Södersteds och spelar $i$ kompani med honom Aitskilliga intriger.

## Carl Ostberg,

Kammarskrifvare i Tuliverkel,
âtnjater 100 rdr i mảanden af Hagström. Östberga âliggande âr att spionera inom alln embetsyerk i hufvadstaden ceh de featn artiklarne i "Fiderneslandet" emot embetsmin och myndigheter under de sista ären hafva varit af honom forfattade.

## Carl Falk,

bokhâllare hos boktryckaten Hagström. Falk var bokhållare hos hr klädeshandlaren M. J. Eliasson i Storkyrkobrinken, Enligt Hagstrṑns uppgift blef Palk bortkörd frần he Eliasson för begảngna stölder och detta har hr Eliasson i Februari eller Mars mânad 1871 äfven omtalat for den som skrifver dessa rader. Dả Falk bortkördes frât hr Eliassou var han naturligtvis så qualificerad, att han var hos Hagström vall kommen; ty lika barn leka bist, saiger ordspråket. Palk har i polisen fem kânger pliktat for fylleri och slagsmâl; han har varit hakktad och installd i polisen; varit uppkallad för bristande barnuppfostringshjelp 0. s. ष. Falks hela lefuad ocb vandel vittaa om att han ar supig och mycket vanartig.

## Öriga personer, som lemna uppsatser och notiser at "Fiderneslandet», äro: *)

Kaptenen Julius Mankell. Hr Mankell lemiar dock icke lika ofta ua som forr bideng tul "Yidervexlandet". Kanske har han fill yeta, att boktryckar Hagatrïm beklagat sig för minga porsoner ifver att Mankell har "ofi eyaligt trikig stil", - Maximilian Axelsson. Han skulfe försökn bli tiduingens relerent vid riksdagen, men dagde ieke dertill. Skuffar notiser och skrifver smả pjoller-poemer med signaturen $\mathrm{M}-\mathrm{n}-\mathrm{n}$. Lefver sĭ godt som ph nlder i "YideraebLandet": Lorentz Edvard Svedberg ir en C. d. handelsbetjent, som numera kallar sig litterator. Hin ir myeket fortrogen med "Pideraeslandets" redaktion och har jomte förre skriddaren Soderstedt in. If utgifvit de pâ 5 aite siidan omuämnda suutsiga flygskrifterna Julgrisea o. d., till hvilka J. F. Hagatröm vacit forläggare. Svedberg ār numera en «dallkusa i hŏgsta grad och tyckes endest gi̊ och vänta pí ntt bli intagen pî Arbetshuset. - Sprillairarea Filip Jakobsson och forre e. 0. landskontoristen Traugott Grahl. S. k. kommissarien E. Kjerrman, lyvilken if skrifvare i justitierovisiou, och en skrifvare vid namm Hindberg. - En person vid namn Abraham Livén, hvilken utger sig for litterator, privatlärare, kommissionair, sakforare m. m, är en. ibland de aslaste varelser som drālins inom Stockholms tullar Derföre iir han mycket upptagen af $\mathrm{H}_{\text {agatröm, }}$ mycket anvīndbar for honom ocli myeket anvaud at honom. Dit t. ex. "Fidernealandel" för cia tvâ âr sedan bôrjade fôrloras sà enormt bîde med lisare, prenumerauter och lösörekōpare, att utgifterna ej ville netãcka inkomsterna, sökte Hagström förtjena pengar pâ nemat satt. Si hörjnde han i"Fallerneslandet" infôra lotteriamnonser af en John Unman o.d. och sỉ uthyrde han en liten bodlägenhet, hvilken iir belägen miidt under "Fíderneslandets" byrå i Norra Kópmanbrinken, at trenne prostituerade quinnor, hvilka mâste betaln 1 rdr 50 ore hyardera pr dygu. Betalningen erlades till Livén, som sedan redovisade till Hagstrōm. Af dea pả Stockholms Besigtningsbyrà forda joorinh synes, att varr uppgift är riktig. Allt gick i Livóus namn, men det var Hagstrom,

[^6]som bỉde tog betaluingen och som byrde nt lägenheten, hvilkeu var hans. I mera ön ett halft fir hade Hagatröm denna bordel och fortjenade derpå can 1000 rdr: men dã husvïrden, hr viuhandlar Berg, hotade att uppsïgn Hagström, mâste han lemna de prostiluerade quionorua. Livén är född den 27 april 1833. - Förre e, o. kanslisten i riksbanken och t. f. revisorn i tângvîrdsstyrelsen, numera skrifvaren hos hïrndshörding Weudtlond, Johan Petter Bergh, känd under bionmuet Olje-Berghen tillfoljd at hans bedrägeri i en oljeaffär, under det han vac fängelsedirektôr i Kafmar. Har innehnft mainga befattningar, men blifvit afskedad fràm allm. Han var i Jan. 1868 bysntt, gjorde dà konkurs med 19,675 rurs skulder och hade i tillgingar endast en jernlkamin, ett skrifbord och en skrifstol, alltsammans appskattadt till 46 rdr. Bergh hade dock genom sin hustru arft en ieke obetydlig formögetthet, hvilkeu han äfveu förstösat. Han är vinglare i höz grad och ytterst opilitlig. - Tidningsreferenten Hugo Nisbeth, hivikeir efler minnga in isslyckade fôrsök att komma fram pâ publicitetens bana omsider slagit sig i slanger med förre skriiddaren Söderstedt. - Förre sacri miuisterii adjunkten Carl Axel Danielsson. Denne har sedan i865 varit referrat at "Faderneslandet", men blef derifrian nfskedad den 5 Jan. detta ir. Hin appsnappar nu notiser kring gatorna. - Ilans Magnus Malmsjo har varit måtarmästare i Stockholm, men ar nu totalt forsupen och forfalien. पan är en afs Fadernesiandets notisjägare och ett af oPiderneslandets" redaktions faloka vittnen. - Viktor 0 din, skrifkunnig notinjingare. - Skriaddaremâstaren C.R. Löwstädt. - Litteratören Henriksson àr "Paderueslandets" korrespondent från Göteborg. - Litteratôren Carl Kkström, hvilken âfren kallar sig Gubben Noach, skrifver "Bref från Norrland"; och hr E. A. Rosén, skrifver "Bref frîn Hamburg".

Dessutom har "Faderneslandet" tillralliga korrespondenter i Upsala, Norrköping, Södertelge m. fl. städer, men en stor del of de s. k. korrespondensartiklarne fabriceras afven pâ "Tãderneslandets" byrí och af dess redaltion.

## De brott emot tryckfrihetsförordningen, för

 hvilka "Fäderneslandet" varit âtaladt sedan tiduingen àr 1857 sōptes af forre exekutionsbetjenten J. F. Aagström, âto till antalet 59, deraf icke mindre än elfva under det sistförfutua âret. Under den tid C. G. Uggla var hufvudredaktôr fôr "Faderneslandet" (1857-63) anstalldes 27 tryekfrihetsital emot tidningen; under det J. Damm var hufvudredaktör.(1863-65)
## 88

9; och under det S. Ödmaun varit hufvudredaktör (frîn 1865) hafga 23 aital austilits. Under det Ödmaun varit redaktor, har dessutom en ansvarig utgifvare, muraren J. F. Dulhammar, nödgats undergå tvi ïrs straffarbete och en annan ansvarig ofgifvare, förre konstförvandten. E. F, Örverliad sitter pả Li̊ngholmen på bestraffning, dỉ detta ark lagges under prossen. Den 4 Juni var Öfverlind under fängbevakning instaild inför rädhusrittens 5:te afdelning for att svara f eft nytt tryck frihetsmâl. Detta, blaud allt anaat, torde bevisa, att "Faderneslandet" under Ödmanns ledning beljager menniskor lika myeket som förut, om ioke mera. "Faderneslandets" skaudalöss uppträdande under manoga fir emot hela allmänheten börjar nil blifya rättvist bestraffad och tidaingens atora och oupphörliga nedging far biista beviset derph. Afven tiduingens redaktion börjar fâkaina tyngden af allminhetens harm ooh ovilja, ty man ser uamera aldrig en enda hederlig menniska umgis med samma redaktion.

De mảnga sảr, som «Fäderneslandeta tillfogat den allmânua rättskänslan, äro smärtsamma och läkas eller glömmas icke förr, än Sveriges i moraliskt hänseende uslaste tidning försvannit ifrån publiciteten. «Fäderneslandet« är i grunden ett samhăllsfiendtligt blad, som hvilar på att våldföra sanning och rätt, hvilar pả lögner 七ch bedrägerier.

## Första knippan.

## Julius Edv, Söderstedt,

f. d Skrilddare m. m.,

tidningen Fäderneslandets "notisjägare" neh som han sjelf tror, hufrudredaktōr ${ }^{4}$ da redaktören saknar bufrud.

(Forts. Ealjer.)

Tidaingen "Faderneslandet" utgifver sig för att vara de förtryektes målsman och en kämpe för sanning och rätt. Detta är en lörn utum like.
For att göra för menige man klart att denna pressens skamflaick zör de forfarligaste och osuunfürdigaste beskriftuingar öfyer arbara quinnur och oskjldiga bara oela liter piskina att fullkomligt redbara menniskor äro tjuffar o. s. v. vill utgifyaren efter hand brännmärka dessa samhallets olycksbarn och börjar med förre kyparen in. m. förre shriaddaren och taxeringemannen Jalius Edvard söderstedt, boende 3 tr upp i huset nar 58 vid Regeringsgatan, tillhörigt forre majoren Falinehjelm.
Den alskliga sjialens "faderliga" vảrd om sin ena dulter och ett par burnmerskor samt hans sons engagement vid telegrafen*) (pai mujor Fuhnehjolurs rekommendation) skola i ea furtoriende serie af "knippor" belysas.

[^7]
## Ocksả en

## "Master Schnitt", eller

nágra mycket uppbyggliga versar om
Dubbelstedt,*) den politiske skräddaren, "medarbetare" i tidningen "Fanderseländet".

När brackor och krämare tåga I hundra, ja tusendetal, Att visa sin röstningsförmigga Och trängas i ridstugans sal Det är just af mig denna samiling är giord, Ty högt frản mitt rankiga mästarebord Regerar jag folket med saxen.

Visst hör man rätt mảnga predika Att jag är en lufver till karl, Ja , fieuden ofta hörs skrika Att baktill en räfsvans jng har; Men jag bryr mig föga om dylika ord. Och "putsar" ibland vid mitt mãstarebord Den lurfviga pjesen med saxen.
*) F. d. kyparen, f. d. restauratören, f. d. skrfiddaren och taxeringsmannen Iulius Edeard Sälergtedt, numera en af tidaingen "Fäderneslandets redaktörer".

Fria Bernska salongen anländer Nerovinad frin topp och till tan, "Notarien Ǵraitle, *) som kănd är Att vara en lögnenes son; Men jag sitter stolt på mitt mästarebord Och, för att med frukost och toddar bli stword, Fürsvarar jag "lunsen" - med saxen.

För Ujoen ${ }^{* *}$ ) jag indrar pá staten Och kliar honom hvad jag förmair Fast jug ger'n bád pengar oeh maten, Haus inkomst dock aldrig förslår; Meu jag sitter rik pa mitt skräddarebord, Ty utan att braka med siffror och ord Beskattar jug "1logen"**) med saxen.
Notisjägaren viggar ej ljuga; För honou jug da lâser lag.

- Den, som ban skällt ner kan ju truga Pa reklamationer en dag,
*Men jug ljuger fritt pa mitt mãstarebord Eviunerlig logn är hvart skräddareord, Besvuret vid nảlen och saxen".

[^8]
## Monolog

## af

Sküuddaren med reversen och räjscansen.
Jag fattig syndig menniska, Med synd fodd jag är vorden; Jag skall mu aldrig kuwna ha, En glad stund hir pia jorden, Oin allt hava ondt jag hafver gjordt 1 verklighetea blefve spordt Och kändt i hela Norden.

Revers jag stal; men räfovans har, Som döljer stulna varan, Och girar än som ärlig karl, Men anar stäudigt faran; Ty upptäckt nog mitt brott kan bli; Men demna dag jag ej vill si Då griper jag till snaran.

Jag mutor tagit prejat folk;
Vāl kündt i hela staden.
Jag suttit, lik en giftig dolk, Ibland nidskrifvar-raden.
Dock redligt folk mig trott om godt Bevis på att de ej fôrstảtt Mitt värf i tidningbladen.

Tänk. hvilka skurkstreck jag begått Samt stölder ock tillika!
Vid valmöten jag doek förstått Liberalism predika.
Man trott jag var en redbar man;
Sitt misstag man dock slutligt fann Nu fär jag gáfvor rika.

Jag vald blef till till taxeringsman
Och skall väl derför vara;
Men att man ingen annan fann Ar svårt till att förklara.
Deu sämsta tidningspress som finns. Jag tillhör, som hvar men'ska minns. Hur kan man sa förfara!

Jag vill dock oblygt träda fram.
Fast fjuf jag än mả tānkas.
Jag aldrig blygsel haft och skam;
Förakt mig väl mả skānkas,
Jag hảmnas dả på annat sātt.
I "Fäderneslandet" det gair lätt.
Der men'skor nedrigt kränkas.

Syns ej på mig att tjuf jag är?

- Jag öppet er nu frigar -

Ooh att jag pí mitt samvet' bär
Mycket, som jent mig plägar:?
Jag kastas kring i lifves dans

Och knogar med min rüfvasvans, Som ock min skam högt ragar.

## Julius Edcard*)

*) Är det den i "Maj-Grisen" afbildade sorgligt ökände, förre kyparen, förre restauratören och förre skrïddaren numera en af «Fiiderneslandets ${ }^{4}$ redaktürer, Söderstedt, boende i huset n:r 58 vid Regeringqgatan, tillhörigt förre majoren Fahnehjeln?

Sãtt. frigga.

Pris: 15 öre.


Stocknorm, RosexstaOus boktryckeri. 1874.

## Iamelnall:

sid.
Tillkamagitxumde ..... 2
TiII alfathheten ..... 3.
Títungeen Evalornest adets uppkomst, fortgang outh minturuide stian lpunht ..... 9
Biografier:
Jaeob Fredrik Hagstrom, boktryckare och wFil. derneslandetsa forlaggare med portatt, eftos folograti) ..... 24
Julins Bdyard Soderstedf, C.d mermidare ..... b)
Jnceb Engiman, uFadernealandetareferent istocko hoims radhus-ratt ..... 63.
Viktor Arnelitis, forfattare af eBref till sybter Ulion. ..... 69.
C. IS. 4). Sandals ..... 20.
Erik Israelsoon, Fhdemeslandets xylomaf ..... 74.
Samuel Oitmant, of:detse hufeudredikitor - ..... 7.
Nils Rudolf Munck af Rosenschold ..... 88.
Carl Gustaf Lggla ..... 80.
d. Ddyard Marlin, med dolator ..... 8
Charles Otio Constantin Simmingokokd, if skeppslatarerare, \&. k. ratman ..... 88
Sven Persson, pidets referent i polisdomstolen ..... ,
G. A. (Nilsson) Nordeman, 8.le, jurst och advokit Zaclarias Confanier, narronom ..... Q
Alex. Lindstroum, if telegrafissistent, priyat- larare
85
Sven AdoIf Hedia, fil, doktor, f. d rikstagsman
"
"
Garl Ostbers. kammarokrifvare i tultverket ..... "
Carl Falk, bokhâlare$\checkmark$
Raytenen Julius Matkell, Suximilian Axeloson, Lo- rentz Guvard Svedlierg. Filfor.Jakobsson, Trau- wott Graht, F. Kjexman, Hudberg, Abralam Liven ..... 84
 Garl Axel Danielsson, Haus Maguns Molmajo, Vikwor Odin, C. IS, Lowstidt, litteratoren Hen- riksson, Cats Ekstrym, E A Rloséh ..... 87.

Ifppift a de tryekfrihetatal, som etad Ifglet varit





[^0]:    *) C. G. Oggla var dâ hufvudradaktor for danna tidniog.

[^1]:    *) Pá annat stảlle i denna brochyr omtalas närmare flera falska lakarebevis, som doktor Martin tutfardat.

[^2]:    *) Det mãtte i sanning ha varit en syãr och smärtsam beredelse, hon under denna lănga tid undergătt.

    Salt. allm.

[^3]:    -) S\&icdes icke på Strōmsborg, sisom fôr oss blifvit sagdt, dî den fôrl. år utgifna brochyren skrefs:

    Utg. af denoa brochys anm.

[^4]:    *) Att hvarken Hagström eller Damm ville göra någon suk af Söderatedts stölder, eller ens âterfordra pengarne, kom sig hufrudsakligen deraf att bâde alte för mycket fruktade

[^5]:    ${ }^{\text {- ) }}$ C. F. O. Snndahl tillhōr iake redaktionen, emedan ban hvarken duger till att tảnka eller skrifva: men, som han dagligen är pâ oFaderveslnndetsa byrâ och tillsammans med tidningens redaktion samt invigd 1 dess hemligheter, hatys *i sneett lărepligast att aîttn honom ibland redaktionen.

[^6]:    ${ }^{*}$ ) Vi hafva utur denaa brochyr uteslatit doktor J. Damm, greive Stellan Moraer och e. a kauslisten Gottfrid Renholm, emedan ingen af dem numera tillhör "Fiderneslandet" Damm bor p§ Skotterop via Helsingōr, Mörner är timmerman i Nowyork och Renholm vistas i Paris, slasom korrespondent till N. D. A.

[^7]:    ") Susum rapportūr at "Fàderneslandet"? Sittarens friga.

[^8]:    *) F. d. extra ord. landskontoristen Traugott Grahl, "Fuiderneslandets" notisjägare på gator och krogar.
    82) Cail (Xustaf Uggla, «Fäderneslandets" f. d. hufvudredaktör
    *at ) Jakob Fredrik Llagst-bm, f. d. åkaredräng, afskedad exelsutionsbetjeut (kisse), tidniugen "Fáderneslandets" förläggare.

