SMATRKCK
01341


Bref an Theatern

## $\mathbb{B} \mathbb{B} \mathbb{E} \mathbb{C}$

## OM

## THEATERN

och isynnerhet den Stochholmska, de sednare âren.



Es ist dem änssersten Verderben und der höehst verächtlichen Gestalt zuzuseliviben, worin das Schasspiel unter den Casarn in Rom gefallen war, und dem höchist pübilhaften und elenden Charakter, den es to jenen Zeiten des Unwissenkeit und des schlechtes Geschmaks, aus denen sieh Eivropa noch nicht über all losgewikelt, anyenommen hatte, dass noch ilzt viele Beifenken tragen, dem Schauspieler and seiner Kunst den ehrenhaften Rany, der ihren gebuhrl, au geber. Und dach dorf er, so woll wegen der ilm nöthige Talente als wegen des uü̈zlichen Gebrauchs, den er davon'machen kan, so gut als irgend ein ander Fiunstor auf die Hoehachtung seiner Milburger Anspruch machen.

Sulzer, Theorie der sebōnen Kunsle.

## STOCKHOLM.

Thyekte hos A. G. Mellsten.
1838.

Dessa Bref, som blifvit meddelade ur en enskilt correspondence, äro, utom det sista, skrifine för mer än tvä är sedan, utan afsigt att allmängöras. Sedan Theatern nu börjar mer och mer blifva ett samtalsämne, är det likiväl upplysande att höra olika personers mening, och utgifvaren begagnar derföre den tillatelse honom llifvit gifven att låta trycka dem.

## Rättelser:

## sid. <br> rad. 21,22 sista raden

stär: skaffa
" behöfde
" sărskilda
i) oordning
n räddning,

* bevảgenhet
" sedanre
gran-
lăs: hafva
", behöfdes
" sărskilta
" ordning
", räddning, och
" Tidningarnes bevágenhet
sednare graik-


## FÖBSTA BREFVET.

Da begär att fá veta mina tankar om den dramatiska konstens och litteraturens närvarande tillstảnd, såval i allmänhet, som i vảrt kära fädernesland i synnerhet; jag skall göra had jag kan att uppfylla din onskan; och jag skall dervid icke grunda mina omdömen pá andra fakta eller handlingar, án sảdane, som âro allmänt kãnde eller i embets. verken tillgängliga.

Nästan sent har man börjat inse att theatern är det medel, hvarigenom den politiska, och till en del den allmänna, moraliska bildningen fâr sin rigtning, eller átminstone Zan fâ den. Mânga regeringar begripa det icke ănnu. Omr allmänna opinionen nödvändigt måste verka på theatern och isynnerhet $\mathrm{pa}_{\text {a }}$ dess litteratur, aterverkar theatern deremot, starkare än man tror, på de känslor och passioner, hvarifrán allmänna opinionen utgăr; den kan icke bestrida en idé, som en gàng fâtt fart, men den kan förstöra mángen dârBref om Theatern.
skap innan den hunnit göra sig gällande, och påskynda dess fall, sedan entusiasmen för densamma afsvalnat; det är en inrättning, hvilken kan blifva lika sâ skadlig, som nyttig, affen i Styrelsens hand.

De reglor, hvilka under sekler varit erkände sásom grundvalar för den dramatiska litteraturen, hafva dessa sednare decennierna blifvit angripne, och så mánga som det varit möjligt att störta, hafva fallit. Konsten har likväl icke skördat all den vinst man förmodat af dessa språng från den ena ytterligheten till den andra, och den raskhet, hvarmed man brutit de äldre banden, har esomoftast visat sig vara, icke snillets begär efter frihet, utan sjelfsvåldets hat emot ordning. Det har gâtt här, likasom vid många revolutioner, der man ifrat mot de gamla missbruken, endast för att införa nya.

Det är bekant att det skrik, som i Tyskland höjdes emot franska litteraturen, och sâledes afven emot franska theatern, uppkom af politiska skăl. Fransmännen underlato icke att läta Tyskarne känna sin öfvermakt, de blefvo hatade, likasom alla segrare blifva, af dem de kufvat, och innan ännu detta hat vågade utbryta emot folket, yttrade det sig emot sprâket. I anseende till

## - 3 -

theatern, hade man likväl inga egna författare att framstalla såsom mönster, derföre valdes Shakespeare och Calderon, och snart var en liten ästetisk revolution färdig. Att de unga litteratörerne i Sverige, skulle skrika efter Tyskarne var natarligt, och sảdane skreko värst, som, utan lexikon, icke kunde förstả en fransk dram, och alldeles icke korrekt kunde lassa en sida af Shakespeare; men Fransmännen sjelfva förvånades af de nya principer som de hörde, och under det jäsningstillstånd, som spridt sig öfver hela Europa, var det icke underligt, att man antog hvad som minst var besväradt af reglor. Man började nu att indela vitterheten i den klassiska och romantiska, men ehuru det gerna medgifves, att de gamla antagna reglorna alldeles icke mer voro lämplige för tiden, kan det icke nekas att de redan voro brutne innan hela dettal skrik uppkom. Voltaire sjelf erkände att en förändring var nyttig, och han tog sig friheter, som ingen klassisk dramaturg före honom vågat; sedermera hade de goda Tyska författarne redan med framgảng infört hvad man kallar den romantiska poesien, innan den nya skolan antagit sitt namn, och af alla denna skolas koryféer har ingen enda frambragt sâdane stycken som Schiller.

## $-4=$

Men det var icke reformer man ville, det var omstörtningar. Om det icke kan nekas att Tyskarne gâfvo tonen, mâste man äfven medgifva att Fransmännen ieke gâfvo dem efter: allt tivad inbillningen kunnat uppfatta af rysliga deh oliyggliga tilldragelser, "af skändligheter och brott, framstalldes pà scenen, och dả detta icke var tillrackligt att anslâ publikens kanslor, användes konstiga masehinerier att fangsla ögat och forvitla omdomet. Man böv gobra Tyskarne den ratttvisan, att hos dem oppkom forvillelsen af en sjuk fantasi; 1 i Paris begagnades ofta theatern, med kall ofverlaggning, till spridandet af sâdane grundsatser, som förstöra all samhallsbordming. Men publikens hos hvilken man atdrig lyckas att tillintetgöra det sundá fornuftet; ehurri man for nàgon tid kan förblinda det, publiken ledsnade snart vid det Jaliga, som man dagligen erbjod, och $i$ brist uf goda stycken måste man bestähdigt skaffa nya aill hands. Metta har gjoit att flere Franska theatrar hafva forfattare i $\sin$ sold, som periodiskt mâste sammansitta hya pjeser; obli det ar icke otroligt att / man omsider hininer sâ lângt, att publilien fordrav en nyhet for dagenoll culoŕa witsb ille lo dhoo sullidtt en och annanigod forfattarel bibe-
hâller den känsla för ordnıng och anstiindighet, utom hvilken ingen verklig smak finnes, fär icke nekas; men beklagligen hafva afven verkliga snillen lâtit hänföra sig af hivirfveln.

Det är märkyärdigt att, ehuru produktiva Tyskarne äro i de flesta slag af litteratur, skrifva de jemförelsevis ganska litet för theatern, atminstone litet som kan uppföras. Den som vill följa denna del af vitterheten, skall finna, att omkring fem sjettedelar af alla Tyska repertoirer utgöras af öfversättningar eller imitationer, till det mesta ifrån franskan. De bästa dramatiska arbeten, som Ty skarne eljest hafva att uppvisa, äro mer skrilne for att läsas, än att framställas pả scenen. Kotzebues stycken äro härifrån ett märkvärdigt undantag; men också har ingen till den grad retat sina medtáflares afund som han, hvilket icke var underligt, ty dà hans komedier och dramer uppfordes och vunno bifall pả alla theatrar i Europa, blefvo hans tadlares kritiker icke läste ntom Tyskland, om icke pâ andra sidan óstersjön, der de kunde vara säkra att alltid finna nảgra - apor.

Ingen med urskiljning lärer pástă att Kotzebue ar felfri - i detta fall vore han kanske odräglig - men han behagar, eme-

## - 6 -

dan ingen har bättre än han forstâtt att berakna theater-effekterna. Hvad hans immoralitet angår, vore det önskligt att mânga, eller âtminstone icke alltför fâ af de andra Tyska Dramaturgernas produkter kunde med lika liten anstötlighet uppföras. För öfrigt finnes det ett slags tadlare, som hafva en egen moral, hvilken ingen mer än de sjelfva förstả.

Att taga en öfversigt af alla den dramatiska konstens förvillelser i senare tider, vore en högst obehaglig sysselsättning; våra egna theatrar hafva dessutom icke underlâtit att gifva oss exempel derpả. Jag upprepar endast, att i Frankrike handlade man efter en bestämd plan; man ville underhâlla den revolutionära jäsningen genom sádane ämnen, som förblandade alla intellektuella begrepp, eller framställde regenterne och de stora i den ohyggligaste dag; man ville vänja publiken vid skändligheter och skräckscener. I Tyskland var detta icke verkställbart, emedan Tyskarne icke utgöra en nation, utan äro splittrade i många särskilta stater; det finnes således ingen Tysk nationaltheater, och äfven medelmåttiga öfversättningar göra ofta bättre lycka, än inhemska stycken af vida större ästetiskt värde. Orsaken är ingen annan än den, att Tysken
sällan tänker på theatern då han skrifver för theatern, han tror att allt had som är drägligt att läsa, är äfven drägligt att höra och se på skảdeplatsen; beklagligen är han icke ensam i missräkningar af detta slag.

Alla menniskor af sansning, utan afseende pà deras politiska tänkesätt, hafva omsider insett nödvändigheten att sätta gränsor för dramaturgiens utsväfningar, och sjelfva de franska Oppositionsbladen hafva medgifvit, att en theater-censur behöfdes. I Sverige begärde Ständerna sjelfva, vid sista riksdag, att inga dramatiska stycken borde fá uppföras innan de blifvit granskade. Kanske hade den gamla och aldrig upphäfnà författningen om theaterstyckens censur varit vid detta tillfälle den tjenligaste, emedan den öfverlembade granskningen at en enda person; hvaremot de domare, som nu pa särskilte ställen nämnas, kunna vara af olika tankar. Korrektivet emot censurens missbruk ligger ändå i rättigheten att trycka det ogillade stycket. Kungliga theatern har ensamt icke blifvit underkastad någon censur, den har icke heller i detta afseende, underlâtit att begagna sina privilegier.

För den inhemska dramatiska litteraturen behöfde visserligen ingen censur, ty

$$
=8=
$$

denna litteratur är numera en främling. Den fanns sâ länge Stockholm hade tre Svenska theatrar; den har i det närmaste slocknat sedan dessa tre sammansmält till en. Och den egentliga dramatiska konsten, hvar finnes den? Att en och annan avanlig talang uppstigit är icke till räckligt fôr att bilda en god theater, det än sammanhalllningen af det hela, det är rigtigheten af alla detaljer, som utgör konstdomarens största fordran, och huru är den upplylld? Knappt finner man en resande theatertrupp i Tyskland eller Frank= rike, der man icke träffar en större ensemble i spelet och representationen, än pá hufvudstadens enda offentliga theater, for det närvarande. Den forträflligaste styrelse kan icke skapa sig de sujetter, den saknar, men älyen en medelmáttigt god styrelse kan med vanliga sujetter âstadkamma den en= semble, utom hvilken affen ett godt stycke förlorar en stor del af sin effekt. De stora talangerna erbjuda sig icke alla dagar, men de mindre talangerna höra utbildas om det är mëjligt, de böra âtminstone vänjas till den ofvertygelsen, att hyart och ett spektakel är en tafla, der det icke är nog att figurerna finnas, utan den att hela effekten

## $-9-$

går mer eller mindre förlorad om de bortskymma hvarandra, eller om de äro ställde på en orätt plats.

## ANDEA BRECNVET.

Efter de allmänna anmärkningar jag giort i mitt förra bref, âterkommer jag nu till svenska scenens oden.

Sånggudinnorna hade hos oss sitt lyckliga tidehvarf under Gustaf den tredjes regering. Författare, skádespelare, tonsättare, sảngare, artister af alla slag framkommu och uppmuntrades. Det var fôr att, bilda en dramatisk litteratur, som Dramatiska theatern inrattades, ty Gustaf alskade det fosterländska, han ville göra scenen sá syensk som möjligt, derfôre uppsöktes de inhemska talangerna öfverallt der de kunde upptäckas. Den sedermera sákallade komiska theatern (Herr Stenborgs enskildta tillhörighet) hade redan länge existerat, ehuru under särskilda namn. Men afsigten, att fá det antal af original-stycken, som belofdes for theaterns repertoir lyckades icke, och den dramatiska, som bade detta till sitt ändamål, mâste snart omvexla, forst med imitationer och sedan med öfversättnin-
gar. Emedlertid uppförde komiska theatern mảnga inhemska stycken, isynnerhet operetter och vadeviller, och den fruktsamme Enwaldsson riktade scenen med ett icke ringa antal, hvaribland flere sedermera upptogos pả den dramatiska theatern. Nâgra af denna tidens produkter hafva ocksà fortfarit att vinna bifall, sâ länge de utmärktaste rollerna gafvos af den oöfverträfllige komiske skâdespelare, som alltför tidigt nedstigit frân den bana, der han egt sà många triumfer.

De stycken, som till Dramatiska theatern inlemnades, blefvo granskade af en lommitte, bestaiende af de spelande, som tillika voro delägare; om författaren icke fann sig nöjd med deras omdöme, kunde han vädja till Kongliga Direktionen, och derifràn till Svenska Akademien. Man har exempel pâ sådane vad, men utslaget har icke i tredje instansen varit mer gynnande än i forsta eller andra.

Genom bristande hushâllning râkade komiska theatern, eller snarare dess ägare, pả obestånd, och privilegier, dekorationer etc. saldes till dramatiska theatern, som inforlifvade alla dess tillhörigheter med sina egna. Den sednare förlorade härigenom en medtaflare; men hyad sjelfva konsten vann
lemna vi derhän. Stockholm hade nu icke mer än en skádeplats, hvarpả talpjeser gåfvos.

Gustaf Adolf fann för godt att indraga Operan; han ville till och med lâta nedrifva sjelfva huset, och osảkert är huru dermed gaatt, om hans styrelse fâtt rä̈cka nảgot längre; han beviljade likväl ett ârligt anslag till ett operettspektakel, som organiserades af dâvarande Direktören yid spektaklerna. Flere af sujetterna frản den indragna Operan blefvo härvid engagerade, och de spelade pả dramatiska theatern. Detta fortfor till efter regeringsförändringen, då operahuset, som en tid tjenat till sjukhus och kasern, áterfick sin första bestämmelse, och Operan âterställdes, så vidt som var möjligt med inskränkta tillgångar. Snart blefvo afven bảda theatrarne förenade, sả att de fingo en gemensam ekonomi; men aflöningarne fortforo pá samma sätt som förut, det vill säga att behâllningen af alla inkomster fördeltes i ett visst antal lotter. Lönerna berodde sảledes pả den inkomst spektaklerna lemnade. Kapellet jemte Baletten och Chören hade likväl bestämda löner, som utgingo ur den allmänna omkostnadsfonden. Operor, och i allmänhet pjeser med stort

## - $12=$

spektakel uppfördes på Operatheatern, små Operetter och talpjeser pả den dramatiska, Inträdesprisen voro olika; ty som representationen af en opera kostade mer än en komedi, ansâg man äskâdaren böra betala mer. När slutligen Dramatiska theatern af en eldsvåda förstördes, förflyttades alla representationerna till Operatheatern; men de olika inträdesprisen bibehöllos ännu i flere âr.

Dramatiska litteraturen vann icke pâ theatrarnes förening, om den ocksá i bör ${ }_{-}$ jan icke kunde sägas hafva förlorat. Antagandet af en pjes blef nu förste Direktörens ensak," och man höll sig mest till det gamla. Emedlertid iakttogs, en sträng anständighet - i allt hyad som gafs, och öfversättningar fulla med sprảkfel och omeningar blefvo icke gillade. Det var en olycka for theatern, att dess tvá forsta Chefer efter denna sammansmältning qvarstannade icke nog länge för att inhảmta den kännedom, om theatern och dess ändamàl, som endast en närmare bekantskap dermed kan gifva. (Den ene ${ }^{\circ}$ var till det mesta utrikes under hela tiden). Kunskaper och skicklighet saknade de lika litet som god vilja,

[^0]Det var under det Grefve Lagerbjelke inneliade forsta Direktörsplatsen, somiden olyckliga branden intraffade, och detta missôde, som under mângen annan Chef skullè àstadkommit theaterns tupplösning, blef, ge nom hans verksamhet, af sả ringa inflytande pà spektaklernas vanliga gâng, att publiken icke ens /märkte någon forrândring, 'men sâledes icke heller gaf tillbörlig rattvisa atit det snille, som áterstallde den britna oordningen, sả fullkomligt den kunde aterstallas. Med ovanlig kinnedom af theatern gaf Grefve Li den tillika en tittills okänd glans, genom uppforfandet af Operor, som endast af honom kundel sâttas pả scehen. Friherre Åkerhjelm liade skänkt publiken ennjuthing genom uppforandet af den nyare musikens mästerstycken: Friskylten och Vestalen. Grefve L. uppsatte Presiosa pá ett sâtt, som den aldrig $p a ̊$ nâgon annan theater varit gifven, hvarfore den ocksà hâr haft en framgảng, som den pả intet annat ställe afgt. Allmänna tonen var nu för det musikaliska, och den rảdande smaken Cöljdes să, àt rygtbara tonstattares arbeten uppfordes itill en verklig màngd, icke blott i forhallande till den aldre tiden, utan afven i fơrhâllande till theaterns tillgångar.

## - 14 -

Man har pastâtt, att den sanna dramatiken icke hyllades med samma omsorg, som det lysande, under hela denna tid, och att farcen mer än tillbörligt gynnades. Utan att ingå i någon granskning af denna tvistepunkt, torde man böra anmärka att på tyska theatern, hvars produkter man gerna ville framstallà såsom mönster för oss, hade man redan lange fortfarit att gifya dessa ohyggliga dramer, hvarmed man sedan tillräckligen undfagnat publiken. Hvar och en menniska med sansning borde inse, att det bifall, som dessa stycken skördade, icke skulle räcka länge, och detta har inträffat. Men troligen hade theaterns chefer, denna tiden, det begrepp om vigten af Konungens fortroende, dâ han lemnat theaterns styrelse i deras händer, att de icke borde söka utplåna den afsky för olyyggligheter, som ännu hos allmänheten var rådande; de kunde icke vara okunnige om den verkan som den sceniska framställningen af brott, och afven blotta uppmaningen till brott, liaft pả andra ställen, och de ville icke för vinsten af nảgra fa recetter medverka till allmänna tänkesättets och sedlighetens försämring. Emedlertid gåfvos theaterstycken bå-
de af Shakespeare och Schiller, så väl under Friherre Åkerhjelms som under Grefve Lagerbjelkes styrelse, sáatt ingen med skäl kan påstả att franska smaken var ensam rádande; att den var öfvervägande nekas icke, men den är så i sjelfva Tyskland, och man fordrade väl icke att Svenska theatern skulle vara mer tysk än tyskarne sjelfva. Härmed vill man jcke pâstâ att valet af pjeser alltid varit det bästa; att uppsättningen alltid varit den fullkomligaste; men de äro nära att anses derföre, då de jemföras med de sednare árens.

## TREDDE BREDVET

Det märkvärdigaste i H. Ex. Grefve Lagerbjelkes styrelse of theatern är, att oaktadt uppsättningen af Cortez och flere kostsamma stycken, råkade theatern icke i någon skuld. Då han tog afsked var den icke allenast skuldfri utan dess kassa hade en behållning af mer än tvåtusende Riksdaler.

Den meningen hade likväl nu i vissa kretsar gjort sig rådande, att det fordrades icke mer konst till styrandet af en offentlig skådeplats, än det fordras att spela en roll pả en sallskapstheater, och att hvem som helst med vanlig bildning och skicklighet kunde bestrida

## - 16 -

hivad man fordrade af forste Direktören. En befattning med 2000 R:drs lön, en präktig vâning, egen loge pà spektaklet, och kanske framfor allt den envåldsmakt, som innehiafvaren kunde utofva, borde saledes af mânga efterstraifvas. Grefve Lagerbjelkes närmaste efterträdare saknade visst icke konskaper och god vilia; mâhända skulle han ocksá forsvarligen uppfyllt $\sin$ plats, om det icke fallit honom in att gifva en ny organisation at theatern, och att göra de med biträde af personer, som kände fallkomligen juridiken, men alldeles icke den dramatiska konsten. Sedan båda de Kongl, theatrarne sammansmält, hade intet egentligt reglemente för den inre ordningen varit antaget, utan Direktionen följde, efter behag, stundom det som utfardats vid Dramatiska theaterns stiftelse, stundom det som tillhörde Operan. Nu skulle ett nytt reglemente uppsïttas, och sujetterna erbâlla en víss ton i stallet för sina lott-andelar. Men törsöket misslyckades; de fleste af Aktörsstaten vägrade att engagera sig om det nya reglementet blef gällande och aflöningen forändrades; nägra hade kontrakter för flere âr, livari ingen forändring kunde göras, och snart máste den gamla organisationen

## 二羽 $=$

sationen âtertagas. Dessa försök, hade likväl den verkan, att theaterns financiela stallning alldeles förbryllades, och på nâgra fả âs sattes theatern i en skuld af treltiofyratusende Riksdaler, oberaknadt att den förra behâllningen âtgick.

Ett ganska liastigt ombyte i theaterns styrelse intrâffade. En förtjent litteratör kallades nu till chef, och man hade skäl att hoppas mycket för den dramatiska konsten; men den financiella oredan var icke sã lätt afhulpen; det var icke mëlligt att genast röja hela dess vidd; men brister af detta slag utveckla sig snart af sig sjelfva, och Herr v. B. insåg oformodat att det verk, föp hilket han blifvit satt'i spetsen, var i en sädan stallning att det alldeles icke kunde bara sig; emedlertid använde han sin enskildta kredit, att genom ett pả aktier upptaget lân, som efter hand skulle betalas, afhjelpa den vărsta förlägenheten, han afsade sig de löneförmảner som tillhörde Förste Direktören och ökade recetten derigenom, att de högre inträdesprisen afven erlades da talpjeser blefvo gifne. Härigenom borde ocksả skulden kunnat nedsättas, och detta hade utan tvifvel händt om intet ombyte skett, emedan re-
cetten for hvart dramatiskt spektakel okats med mer än 250 R:dr dâ liuset var fullt; men Herr v. B. qvarstannade icke lange, han begarde sitt afsked och gjorde en utrikes resa, för att âterställa sin vacklande helsa.

Nu uppkom en ny mening om theatern, och giorde sig gallande inom de kretsar som hade inflytande på dess öde. Man tycktes inbilla sig att astetik och moralitet hade dermed ingenting att göra, och att saken endast var ett industriföretag, som nödvăndigt borde bära sig, om räkenskaperna fördes efter den Collegiella formen, och alla mâl behandlades pâ samma satt. Man hörde till och med öppet pâstass, att theaterns balans endast uppkommit genom oordning och egennytta vid förvaltningen, och i synnerhet försäkrades, att ekläreringen, som andra Direktören öfvertagit på ett slags entreprenad, lemnade en oerhörd vinst. Efler dessa principer synes atminstone theatern hafva blifvit betraktad; ty den nya Direktionen sammansattes af personer, utmärkt skickliga såsom embetsmän; men alldeles obekante med den dramatiska konsten och theaterns, sả vall ästetiska som ekonomiska detaljer.

## - 19 -

Publiken, som hört att theatern var nära sin upplösning, trodde sig hafva den nya Direktionen att tacka for dess räddning, cmottog den med bifall änna innan den hunnit förtjena nâgot. Aldrig har nâgon Styrelse börjat med att vara sá gynnad, och som den tillika förstod att förskaffa sig bevágenhet, blef dess debut, om ocksá icke lysande, atminstoue berömd. Snart fick den afven tillfalle att använda sin kalkulationskonst. Det gamla förslaget att gifva bestämda löner i stället för lott-andelar, upplifvades, och pả denna grundval uppgjordes ett reglemente. Man hade funnit, att om Styreisen, hvar gâng under hela spektakeltiden, kunde öfverhufvud beräkna nära tvâtredjedels hus, det vill săga: tvả tredjedelar af den recett som uppkommer dả alla biljetter äro sâlde, skulle entreprisen icke allenast bära sig, utan lemna behallning, och att locka till sig âskâdare ansågs förmodligen för en ganska latt sak. En fullstandig omstöpning skedde således. Direktionen stailldes pá en collegiell fot, och màn beröfvade komiska scenen sin förste aktör, för att deraf göra en Chef för theaterns litterära departement, ett försök, som icke var det minst misslyckade. Fyra andra af theaterns

## $=20^{-}$-

bästa sujetter fórlorades afven genom folljderna af denna nya reglering, och när det tillägges, att en redan utmärkt aktör bortrycktes af choleran, finner man lätt den ställning, hvarunder det nya reglementet skulle sättas i verket.

Man känner bäst ett träd efter dess frukt och således torde det vara riktigast att yttra sig öfver den nya organistionen endast derigenom, att man framstaller dess följder.

Det ekonomiska intager billigt första rummet, sá mycket mer som de stora förändringarne blifvit giorde endast for att utan ökade utgifter bibehâlla theatern. Ett enda exempel skulle vara tillräckligt: det är ekläreringen, som man påstår hafva förut varit verkstalld med egennytta. Den har likväl sedermera varit dyrare och likvăl sămre. Den nya Direktionen hushảllade för öfrigt icke bättre, än att den ökade theaterns skuld med mer än 47000 R:dr under de fyra första åren af sin styrelse, nemligen:

$$
\begin{array}{r}
1832-33 \ldots . \ldots 3,87 \mathrm{R}: \mathrm{dr} \\
33-34 \ldots 12,434- \\
34-35 \ldots \\
35-36 \ldots 8, \ldots 8
\end{array}
$$

Di Orsakerna till denna skuld hafva blif? vit utvecklade i en brochure, kallad Handlingar xörande Theatern, utgifven af Herr Torslown (en brow till den namnkunnige Aktören af samma namn). Direktionen hade den oförsigtigheten watt hos Kongl. Maj!t begära en undersökning af dess hushảllning, i ánledning af denna skrift. Att denna hegäran ieke beviljades, skedde troligen af commiseration, ty de anförda facta hafva icke blifvit vederlagde, och resultatet ligger i öppen dager.

Om skulden uppkommit derigenom, att man frân Kongl. Theatern velat utesluta allt det dấliga, hvaraf sá många theatrar öfverflöda, och hvaröfver man redan i flera àr hört en val grundad klagan, om man haft for afsigt att afven med uppoffringar bibehâlla den goda smaken, moraliteten och anständigheten, lifvà den fosterländska känslan, vårda språket, uppmuntra litteraturen och de sköna konsterna. - Óm man ibrist pá inhemska arbeten, valt det bästa af hvad som skrifvits pả främmande språk, och aldrig antagit andra öfversättningar än sảdane, som varit värdiga originalen - dă hade man kunnat beklaga, att en god föresats icke varit gynnad af framgången. - Nu har lik-
väl motsatsen inträffat. Stycken, tagne pá en slump frản franska repertoirerne, sådane som sansade fransmän sjelfva blygas för, och som giort theatersensurens inforande sả nödvändigt att allvarsamma förestallningar derom i franska kamrarna blifvit gjorde; dessa interfolierade, med tyska theatrarnes ohyggligaste skräckscener, men som tyska publiken redan på flere âr ioke mer vill se; dessa hafva varit likasom con amore uppfärde pá Stockholmska theaterns repertoin Då man upptagit nágra stora författares ar beten, har det sett ut likasom afsigten varit att nedsätta den ryktbarhet de vunnit. Således hafva de tre aldsta af Sohillers dramer hlifvit gifne; dessa tre äro likväl det simista af allt lyad han skrifvit, ooh han kände det så vall sjelf, att han aldrig kunde förmås till deras omarbetning, utan forkastade dem alldeles. Lessings Emilia Galotti hade visserligen ett stort bifall pa sin tid; men att den efter mer än ett halft sekels förlopp skulle uppväckas frän de doda, för att framdragas pà en Kongl, Svensk theater, skulle fà àr forut varit otroligt, likt mycket annat, som pá samma ställe förefallit.

## $-33-$

## FJERDE BHEFVET.

Det är en heder för hufvudstadens publik, att de försök, som frân theatern under de sedanre âren blifvit gjorde, att locka âskådare genom rysligheter och skräckscener, hafva misslyckats. Stamfrun med hela sin gamla reputation, har icke vunnit bifall, oaktadt de spelandes förtjenster, och pả samma sätt har det varit med flere stycken af samma skola. Mà man icke säga, att dessa stycken på sin tid haft ett stort tillepp i Tyskland; det torde vara! svårt att inse, hvarföre hvar och en öfvergående galenskap, son haft $\sin$ lysande period i ett annat land, skulle äfven hafva det hos oss, ooh att den här skulle införas, just dà man i moderlandet började smáskämmas deröfver. Eller skulle det vara med de tyska snille - alstren likasom med de franska mod-artiklarne, att dà de blifvit för gamla pả hemorten, skickar man dem till norden.

Hvad moraliteten angăr, har den varit sådan, att inga föräldrar, som haft begrepp om vädan af theatraliska framstalllningar der sinligheten ligger till grund för handlingen, vảgat lâta sina döttrar se ett stycke dả det Cörsta gảngen blifvit uppfördt.

Men inhemska talanger bafya átminstone blifvit uppmuntrade och Originalstycken gifne! ! Det är sannt; men med undantag af nágra smả pjeser, hvilka átminstone yarit sả goda som flere af de antagna öfversättningarne, lära icke mer än två originaler halva blifvit uppföde, neml. BirgerJarleller Stocliholms anläggning och Svensliarne i Neapelili Den forre gafs under det Direltionen hade Tidningarne till sina gynnare, och derföre ansågs, afven denna uselhet såsom draglig. Det är likval icke gerna möjligt ats tinka sig någonting sämre pà Svensk theater uppfordt', och man kan trygge påstả, att ett sảdant aró beter af ingen föregtende Direktion skulle blifvit antaget. I jemforelse med Birger Jarl ár Svenskarna i Neapel ett Mästerstycke. Båda styckena hafva likväl det gemersamt att de bära historiska namn, utan spár tỉl historiska karakterer. I Birger Jarl stăr den lilla svaga händelsen i alldeles ingen förbindelsé med anläggningen af Stockholm, och nảgot motif till denna anläggning förekommer icke, ehuru många historien erbjuder. Birgers syn eller dröm är en sả fullkomtig hors d'oeuvre, som någonsin $i$ en opera varit synlig, om man jicke smarare, ville kalla den en karri-

## - 25 =

katyr på drömmarne i Gustaf Wasa, ty Birgers ändamål med Stockholms anläggaing vaw icke dans och illuminationer och svarta taflor. De bada Konungar, hvilkas statyer visas, voro visserligen i alla afseenden stova; men hvarken härstamma de ifrán Birger eller hafva de gjort någonting särskilt för Stockholm. Dessa granlăter, jemte musiken, lockade utan tvifvel publiken de gângeri som pjesen gaf folk; men icke behöfver man sammansmêrja ett, skảdespel för att fram* komma med sehene variteten. Svenskarne i Neapel à eft ämue, som itvå gånger förul blifvit behandladt. Ingen miev än Herr Ling har uppfattat den rento romantíska sidan deraf. Han har likval icke gjort en tragedi för theatern, hvilket är en alldeles särskilt konst, som endast genom vanan kan förvärf, vas; men som tyckes vara fransmanneh medfödd. Herr af Darelli har insett, att om den hel. Brigitta framställes pá Scenen, kunde man icke gifva henne en underordnad roll, och hon är derfore i hans tragedi alldeles utesluten. Herr K. har velat skrif va ett historiskt skadespel utan att i det ringaste följa historien, ett fôrsôk, som, äfven, our det lyckades, icke skulle förtjena

## $-26-$

att efterföljas. Hans tragedi har blifvit med kanske allt för myeken bitterhet recenserad; men utom denna recension skulle den svårligen gifvit folk sả mảnga gånger, ty en pjes utan handling, kan aldrig intressera, Att språket i Herr K:s arbete är vida bättre an i Birger Jarl är knappt någon förtjenst.

Det har eljest varit en sallsamhet, att i de nyare dramatiska produkter, son till uppförande blifvit valde, höra ett vârdadt sprảk. Utom det vanliga, att öfversättaren icke förstâtt meningen $\mathbf{i}$ originalet, far man ofta höra ordvridningar, som alldeles icke äro Svenska, och ord nytljade i en helt annan mening, ân de i Svenskan äga. Man mảste således förmoda: antingen att pjeser esomoftast antagas utangranskning, eller att de som skola granska, ioke forstả sprâket till, räckligt.

För öfrigt kan man ieke klaga pà brist öfver nya stycken; aldrig har man forr pá en enda termin, gifvit sả många. Men detta har varit nödvändigt dà man väljer sâdant, som stundom efter forsta representationen icke fảr âskâdare, och som efter nảgra fâfinga forsök att pátrugas allmänheten,

## - ${ }^{27}$ -

måst öfvergifva. Besväret att inöfva ett dâligt stycke, är likväl detsamma som att inöfva ett godt, och då man har svårt att finna goda skådespelare är det lindrigast sagdt obetănksamt, att genom en obehörig ansträngning pãskynda den slapphet,

- som förr eller sednare blir en följd deraf, En theater behöfver icke allenast hushålla med penningar utan affven med de spelandes och sjungandes krafter. Det är redan alltför mycket, att de första sujetterna nödgas uppträda i hvart och ett obetydligt efterspel.

Dả en pjes, som första gången uppfötes, icke är talrikt besökt, bevisar detta i allmänhet, att publiken icke har förtroende till Direktionens omdöme. Ett sådant förhâllande har ganska ofta, under de sednare åren, inträffat, och publiken har alltid haft rätt. Man kan visserligen antaga, att de som vanligen besöka Spektaklerna högst utgöra en tiondedel af Stockholms invånare; men äfven denna tiondedelär tillräcklig för sju fulla hus, Spektaklerne besökas dessutom mycket af resande, och många âskádare komma flere gåpger att se ett stycke, hvaraf de varit roade. Konsten latt Iacka till sig áskảdare bestảr icke deri, att man
inkastar i Dagbladen underrättelser om de njutningar, allmänicien har ath vänta, äfven dâ grannlâten icke består i nảgot annat, än att taket blifvit hvitlimmadt; goda stycken behölva icke sådana förord, och man har redan hunnit sá lånğt, att dessa vinkar förlorat den verkan, 50 m de måbända fordom haft - emedan man vet hvarifrản de komma.

Flere gảnger har man hört det ryktet, att theatern skulle upplösas, och apledningen dertill har formodligen varit en Kangl. Maj:ts nådiga proposition under sistledne Riksdag, hvaruti ett sîdant förhâllande antydes. - Alt den ekunomiska och financiella ställning, hvaruti theatern nu befinner sig, icke kan racka rätt länge, tyckes vara latt att inse; ty dả skulden oupphörligen ökar sig. âtminstone genom räntorna, ${ }^{\circ}$ ) och ingen amortissements-fond blifvit anslagen, måste
*) Pa de flesta lánen betalas 5 procents ränta; 1834 erhälls frân Kongl. Stats-Contoret af Choleramedlen ett räntefritt förskott af 10,000 R:dr, och Herr Presidenten Westerstrand har ären 1833, 35 och 36 ãdelmodigt förskaffat 25,000 R:dp, för hvilka iogen rânta i rakningarne upptages.

## - 29 -

utvägarna att betäcka den, en gâng upphöra, och det är nog förvânande, att detta icke redan skett. I moraliskt, ästetiskt, stundom afven i artistiskt afseende har theatern redan hunnit den punkt hvarunder den icke gerna kan falla, utan att uppenbart blottställa sig för allmänna oviljan, och således är, i detta fall, någon förhoppning. - Att med moralitet icke nảgon annan än scenens kan komma i frâga, behöfver förmodligen icke anmärkas, men öfver denna äger hvar âskádare en ovilkorlig domsrätt.

Stockholm kan likasá litet som nâgon annan hufvudstad nmbära spektakler, och att det finnes personer, med upplysning, som pâstå, att icke âtminstone tvă theatrar der kunna bära sig, bevisar huru svảrt det är att göra sig fri frản de skråprinsiper man en en gâng gillat. Med antagandet att icke mer an an theater i hufvudstaden bör finnas, är det likväl inconseq̧ent att ordnarne fâ gifva skảdespel och taga betalning for entréen. Den som ville inratta en enskilt theater, behöfde ju blott söka tillätelse att stitta en Orden, och lảta hivar intıädes-liijett anses såsom en kallelse att vara ordens ledamot.

## - 30 -

Det gifves andra, som icke blott fordra en fullkomlig frihet $i$ denna väg, men tillika påstâ, att hufvudstaden bör, likasom de andra städerna, sjelf draga försorg om sina nöjen. De hafva rätt om de kunna bevisa, att theatern icke har annat ändamül än att roa sysslolösheten, och i detta fall vore allt, hyad som af allmänna medel dertill användes, ingenting annat än bortkastade penningar. Men om staten icke är blett ett räkningscollegium, om det gifyes högre syften, än de som med siffran kunna uppställas, dà torde det icke vara utan en väsendtlig nytta att understödja en inrättning, hvars afsigt bör vara att uppmuntra litteraturen och de sköna konsterna, lifva fosterlandskänslan, genom skämtet hejda dârskaperna, genom sanna taflor göra brottet afskyvärdt och dygden alskad. Men om ingenting af allt detta verkstalles, om theatern, i stället att bestraffa vâra egna dârskaper, inympar dem som eljest icke sâ latt skulle blifvit nationella, om den genom tretydigheter, eller ännu värre, genom tydliga berattelser och allusioner, framställer sädane saker för hvilka blygsamheten bör skonas, och icke ens godtgör allt detta med sådana stycken af verklig jovialitet, hvarât man skrattar, utan att det sker pả nâgons be-
kostnad, då förtjenar den visserligen icke att staten för dess uppehâllande gör några uppoffringar, emedan den motverkar sin bestämmelse.

Men, frägar man, hvem skall slutligen betala theaterns skuld, ty om den afven några âr bortåt kan betäckas, kunna resurser af detta slag icke vara gränslösa? - Dâ denna fråga en gảng kommer att allvar_ samt företagas kunde möjligtvis hända, att theaterns upplösning deraf blefve en följd, âtminstone för nágon till, emedan ett Hof och en hufvudstad icke kunna nöja sig med en sâdan, Som man träffar i alla smâstäder, det vill säga hvad dekoralioner, kostymer och yttre prakt angar; ty i anseende till smak och ästetisk förtjenst har man redan nảgra âr nödgats hålla till godo hvad som vankats.

## 

Sedan mitt sista bref har man afven gifvit Schillers Orelanska Jungfru, och Mamsell Högqvist skulle ensamt förskaffat ett stort tillopp, äfven om pjesen icke haft en stor ryktbarhet. Direktionen har annoncerat att den är uppsatt efter som den gifves pâ Berlinska theatern och Dagbladet har försäkrat
att den ar väl uppsatt. Intetdera är sannt.| Mâhända har man kommit öfver nâgra: Nürnberger-ritningar, med underskrift att de äro teknade efter hvad som nyttjas i Berlín, men dylika vitningar gilva icke pảlitligare begrepp om Berlinska theaterns kostymer, an Frankfurtska Modjournalen ger om moderna i Paris. Hade hâlften af hvad som bortslösats för kläder, hvilka hvarken tillhöra tiden eller theatern, blifvit använde till dekorationer, så hade något mera helt kunnatuppkomma. Kyrkan är väl mâlad, men porten så lág, att ingen bondkyrka i Sverige har så dalig entrée, och husen framföre förstöra alldeles effekten af kyrkan. Uppsättningen är sådan, att sannolikheten pả flere ställen gâr förlorad. Att Johanna igenkänner Konimgen är icke underligt dâ han har Kongliga manteln. Att en Fransk Konungs mätress har en kladning, broderad med liljor, skulle väcka mycken munterliet om det försöktes pá en theater i Paris o. s. v. De uteslutningar, som blifvit gjorde, hafva i ästetiskt och afven i dramatiskt afseende betydligen förderfvat stycket, hvaremot mảnga stallen, som bibehallits, gerna kunnat förkortas; men fór

## - $33-$

fôr att begripa livad som i ett godt stycke kan borttagas, ochi hvad som måste bibeliallas, fordras ett dramaturgiskt sens commun, som under de sednaste aren varit i silu nedan, oeh Himmelen vet huru snart en nytainning på svenska theaterns horisont kommer att intruiffa.

## S.JETYE BREFVET.

Nâgon torde enfaldigt hafva trott, att theatern skulle göra ett steg framát dá den fick en ny Chef for det ästetiska Departementet; de fleste väntade sig likväl ingen vinst deraf. Herr Hjortsberg agde mycken qvickhet, ett ljust hufvud, saknade icke astetisk bildning, och hade en lâng vana vid theatern. Huruvida hans efterträdare afger i mer eller mindre mán dessa egenskaper, ar en hemlighet, som for allmanheten aldrig blifvit uppenbarad. Det påstâs, att han i många ár efterstráfvat denna plats och derföre aldirig försummat nágot spektaket for att studera scenens optiska effekter -mellan kulisserna. De som hơppades nágot bättre hafva ocksâ langesedan blifvit bragte ur Bref om Theatern.

## $-34=$

$\sin$ villfarelse: det var ett öde att the atern skulle sjunka sà djupt som möjligt, och ingen kan undfly sitt öde. - Visserligen âterstodo icke många steg att göra tillbaka, men ännu lefde nảgra traditioner frân en lyckligare tid och de gjorde sig stundom gallande, hvilket icke mer tyckes for dem vara tillătet. Förmågan att âterställa hvad som redan gått förloradt, har icke ăt många blifvit gifven och saknaden deraf hade at-1 minstone haft ett sken till ursäkt om allmảnheten röjt några spår till den skicklighet som aldrig saknades hos theaterns fordna Ordningsmän. Men beklagligen synes denna konst hafva flyktat. Man kan till exempel anfôra Zampa; ett stycke som aldrig kunnat hafva sả liten framgăng, om uppsattningen icke varit sh mycket under all kritik att hela effekten förlorades: Fe let var likval hvarken de spelandes eller Orkesterns, det lasg hos Styresmannen, och det är visst möjligt att han gjort sitt bâsta, men detta är icke alltid tillräckligt, ännu mindre gäller det sásom ursäkt infor den publik, som besöker skådespelen. Harmed har jag iske velat säga att Zame pa är det stycke, som sämst blifvit uppsatt,

## - 35 -

ty allt annat har kommit fram i samma skick.
nom $\mathbf{E n}$ orsak härtill torde vall vara, att sedan en pjes är färdig att repeteras, ger man sig ingen ro innan den blir gifven, sả att de första representationerna aldrig kunna anses för annat än general-repetitioner. Jag behöfver icke säga, att detta är ett förakt för publiken, som pà intet annat ställe skulle tâlas, men det tär tillika en missräkning för kassan. De fel som begảs, dả en pjes. första găngen uppfores blifva merendels dess beständige följeslagare, Dét är likasom dả en aktör uppfattat nảgon mening origtigt i den roll han förstal gângen spelar. Troligen härflyter den värdslösade uppsättningen likväl endast af okunnighet eller oförmåga att göra nägonting bättre; ty orsaken skulle eljest icke vara någon annan, àn bristande aktning för âskådarne, ooh detta vore nästan allt för djerft, isynnerhet, som de Kungliga personerna ocksả besöka spektaklerna.

Men under det theater-styrelsen, i bürjan af detta âr, var näral att uppgifva alt förhoppning, fick den en associerad, som, âtminstone for elt quartal, satte den pal benen. För att âstadkomma ett sådant underverk fordras ingenting mindre än — en mar-

## $-36=$

kattar Sedan ${ }_{11}$ den ästetiska och artistiska fortjensten längesedan upphört att göra sig gällande, var det ocksá lyckligt aut finna en annan förtjenst, och theaterns behall. na vinst ${ }^{\text {å }}$ Apan lärer utgjopt nära 20,000 Ridr,

I brist af en sâdan debutant lemnade följande quartalets inkomster icke så mýcken beliâllning, att sista quartalets löner kunde betalas, och vid spel-ärets slut (d, i Juli 1 838) var theatern $i$ en ny sk uld af mer än 20,000 Redr B;co, dels till theater personalen, dels för obetalte lefyeranser.

Foligt theaterns rakenskaper, som alltid il behörig ordning till Kongl. KammarBätten inlemnas, Järer skulden vara nägot öfer $9^{8,000}$ Redr B:con Den skulle hatva utjort mer án 126,0001 Radr, utom nár gra betydliga bidrag frản Stats-Kontoret. Dá Grefve Lagerbjelke lemnade sin befattning hàde kassan ocksâ en behâllning af mer an zonol Ridr. Nivzarande Direktion uppgaf väl älven 18337 , ath den, efter det dá förflutna spel-airet, hade en behâllning af 600 Bidrs men man omtalade icke, att tvänne ârs ränta, pa den gambla slquiden sedan 1818 , var obetald, ocolh att hela deif foregifna be.

[^1]
## - 37 -

hållningen alldeles icke var tillräcklig för dess liqviderande.

Utom denna aildre skuld, som icke utgjorde 9000 R:dr, hvarfore likvät vid Gref ye Löfvenhjelms afgàng till en del fanns ersättuing i effekter, som sedermera använts, och i fordringar, har den nuvarande bristen, uppkommit under de särskilta styrelse -ped rioderna pà foljande sätt;

Under Herr Gielve Pukes styrelse

$$
\text { mer än R:dr } 34,0,00 \text { i }
$$

Under Herr y. Beskows omks, $155,0000^{\circ}$
Under Herr Westerstrands -56 ,boo.
Räntól oeb kapital-afbelalningar utgord fylfaden i den lorut uppgifna summan at 136000 Ridr, och de särskilta bidragen haft ỳ minskal skulden till $9^{8,000} \mathrm{R}: \mathrm{dr}$, tills yidare,
mhit Man har trott, att om theatern $18 a^{3}$ fât del anslag, sòm varit paruiknadt, skulle den burit sig. Detta ar icke sâ alldeles síkert och hade kommit an pả bushäallningen. Frân 1823 till 1828 bar den sig utan storre anslag, ehura de kostsanmaste pjecer som i sednüre tider blifvit gifne, tillhöra denna period. Deremot blef det sistu áret af Grefre Pukes administration, en brist af 34,000 R:dr, och nuvarande Díreltion liade

## - 38 -

första spelâret ett deficit of mer àn r 3,000 R:dr, ehuru recetten, genom ökade intricidest pris, kunde gifva en ökad inkomst.

Det synes nästan obegripligt, att man bibehảtler en inrattning, som kostar sá mycket, atan att den uppfylfer det ringaste af allt hvad smaken, tidehvarfvets upplysning och allmảnheten har rätt att devaf vânta,
Men grsaken dertill ligger utan tvifvel i den rigtiga offertygelsen, att den i sig sielf är nyttig, eller kanske rättare politiskt nödvändig, och att dess nuvarande förfall, som pả intet satt kan döljas, är ett öfvergảende ondt for hvilket sjelfva saken icke bor lida och för hvilket de styrande icke kunna beskyllas, emedan de utan tvifvel handlat efter sitt bästa begrepp. Under alla förändringar, som med theatern blifvit gjorde eller foreslagne, har man likyäl aldrig kommit pá den tanken, att hufvudfelet torde bestả a en felaktig organisation. Kommittéer hafva blifvit tillsatte, men alltid af personer, soni ioke frản mer än en sida känt theatern och föga fill stat sin uppmärksamhet pá de särskilta för hâllanden hvari den stâr; man har (efter vanligheten) icke hört deras tanka som närmare kunde bedöma foljderna af de stadgar man ville införa, ännu mindre deras som skulle verkställa dem, ooh till råga på miss tagen har man icke lagt någon vigt pá thear terns inflylande. Harrigenom hativa de rey glementen, som efter hyarandra framkom-

## - 39 -

mit, erhallit en omfattning, som lemnat fitteratur, konst och många menniskors valfärd at Direktionens godtycke, utan annan kontroll, än nâgra biljetterade tidningsrecensenters sällan på kännedom af scenen grnndade omdöme, och revisorer, hvilkas granskning ieke kan stricka sig utom siffran.

Theaterns stallning ar emellertid beklaglig, icke blott för det allmänna, utan isynnerhetifor den mängd af personer, som deriiran hafva sin bergning, och som sällan vid det ena árets slut kunna veta om det näringsfâng de valt skall räcka längre än till foljande Juli mánads bobrian. I en sâdan belagenhet máste all håg för konsten slockna, och det tir ett underverk att en ny talang uppträder, De sköna konsterna aro bildningens blomma, och likasom"alla blommor behöfva de yård för att trifvas, de fordra sorgfallig vảrd för att utvecklas till den skörhet de genom odling kunna hinna. Konstnären i Sverige kan icke göra sig stora förhoppningar, hvarken om ryktbarhet eller bergning, ehvad talanger naturen också gifvit honom, ehura stora hans bemödanden ocksá varit, och den gamla fördomen emot skådespelarens konst röjer sig ünnu alltför ofta, äfven hos dem som anse sig mest fördomsfria. Hvad Sveriges egen dramatiska litteratur angảr, har den blifvit sà godt som bannlyst frản den theater hvilken ännu skryter af att vara invigd ât fäderneslandets
sânggudinnor. Dessa, som icke mer hyllas af de klasser bland hivilka de fordom alltid voyo välkomne, söka stundom bland mängden ett bifall, som endast der står att vinna, och rätta sin sảng derefter.
J. J. Rousseau har anmärkt, att stora städer behöfva skádespel, oeh detla behof tir kanske större nu än det någonsin varit. Att skảdespelen verka pâ sederne, har ŭnnu aldrig nảgon med verldskännedom sökt att bestrida. De verka lángsamt pá opinionen, de kunna verka hastigt och äfven våldsamt på känslorna och passionerna. Äfven blott såsom tidsfördrif för de sysslolösa, hvilka alltid finnas till öfverflöd i stora städer, ăo de ej utan inflytande, och mer än en gâng hafva de genom atlöjet quäft en darrskap innan den kunnat blifva ordande för samhället, eller ens väcka uppseende?

Det har berattats att förste Direktören, ledsen vid denna befattning, begärt att derifrän befrias. Here Wis personliga redbarhet och de många vänner han forvârfvat genom sitt älskvarda sätt att vara, hafva hittills utgjort det värnsom understödt theatern. Dả detta stöd undandrages, hvact skydd har den emot Opinionens ogillande!


[^0]:    *) Det var Grefve Gustaf Löfvenhjelm som Yörenade theatrane.

[^1]:    $-1 \mathrm{EH}$

    - pif orbatie zodijognoi

