# Ne 32. <br> AXPLOCKAREN. 

## 

## ÖfversteLieutenant Adlerstam.

(Forts. och slut.)
"Allisâ och emedan Norbergs borgenárer, sâsom hans râtts innehafvare, genom boets Sysslomănn lemnat Svaranderne det af dem hos Banken i behórig tid fóretedde bevis, att Konkursmassan ej hade nâgot ansprâk på kópeskillingen: gravations-beviset innehólle, att hemmanen ej voro hesvårade med annan inteckuing án den Banken innehade, samt den omstándighet, att Postmåstaren Klase sókt inteckning den 9 Mars 1824, destomindre kunnat gifva Banken anledning fo̊rmoda, det nâgon del af kópeskillingen borde honom tillkomma, som Banken, efter hvad omformåldt år, forment att hemmanen ej fôrr ân vid auktionen d. 18 i samma månad kommit ur Norbergs eller hans rátts innehafvares ågo, uch det varit Banken bekant, att Norberg redan âr 1820 aftrådt $\sin$ egendom till borgenárernes fórnójande, helst Banken, enligt hvad ett af dess Ombndsman till Hof-Rátten ingifvet protokell utvisade, bevakat den i hemmanen intecknade fordran i konkursen, efter hvilkens bórjan nâgon inteckning for Norbergs skuld icke kunnat åga rum; och Svaranderne sâledes i laga tid hos Banken visat, att de, hvilka efter Bankens âsigt, voro beråttigade tillgodonjuta den del af kópeskillingen som $\delta f$ versteg Bankens fordran, blifvit till fullo forrnơjde; ty och enár stadgandet i Kongl. Fórordningarne den 19 Augusti 1789 och d. 18 December 1823 ej kunde hafva afseende på sãdan håndelse som den ifrâgavarande, der de, hvilka skulle hafva anspråk på kópeskillingen forr den fơrsâlde panten, fôrklarat sig vara till
fullo formójde, och ett sâ beskaffadt forklarande måste anses lika gâllande som hade kópeskillingen blifvit till Banken inbetald, proffvade HofRảtten råttvist att, med ogillande af Bankens Kommissariers och Banko-Fullmáktiges forr omformålte beslut, fơrklara Svaranderne berálligade att tillgodonjuta det om hemmanen Norkárr och Strómsvik afslutade kóp; i fóljd hvaraf, och dâ den senast â egendomarne den 50 Juni 1825 forråtade auktion sâledes komme att âtergả, Banken skulle âligga att for Svaranderne utfârda Kópebref; och blefvo Svaranderne jemvál befriade frân de bóter, tre procent af kópeskillingen, hvartill Banken ansett dem genom bristande betalning hafva giort sig for fallne, men råttegångs-kostuaden quittades Parterne imellen."

Kgl. HofRåttens åsigt af saken synes vara ${ }_{4}$ sâ rigtig, att man blott genom ett obestridligt factum kan ófvertygas om, att denna âsigt i Hógsta Domstolen forkastades. Nedre JustitieRevisionens utlâtande var också hógst gynnande fór lagarne och fór Hr Adlerstam, Nu fâr man se hvad Stånderne gôra. Den ersåttning, Hr Adlerstam pretenderar, ấ visserligen fór hóg; men den ersáttning, BancoUtskottet fóreslagit, âr vål ock alldeles fôr lâg. Om Utg. finge som compromissaric afdóma demna affair, skulle han tilldela Hr Adlerstam differencen cmellan det Bancovárde egendomen hade och den summa, hvarfôre den inropades, samt den sâ besynnerligt frân Hr Adlerstam tagne gródan och sedan 6 procents ârlig rånta pâ capitalet. Detta skulle vâl góra 12 à 13,000 R:dr; och ehuru svârt och obehagligt fôr Staten, att sâ der go̊ra fórluster, mâste man dock i fórsta rummet afse råttvisa och billighet - samt framfór allt jhâg-
komma, att Staten icke fâr begagna den yltersta advocatur, forr att genom blott juridiska formaliteter fâ râtt, dâ den har uppenbart moraliskt orât. Om man i allmåuhet ogillar den medborgare, som, emot moralisk ofvertygelse (sin eller opinionens), begagnar lagens bokstaf, fôr att vinna en sak, - huru mycket mer mâste man dâ icke af Staten vânta âsidosáttandet af alla juridikens chikaner, och att den grundar sina ansprâk blott pâ lagens och moralitetens gemensamma bud - och om desse nâgon gång komma i collision, preferera billighetens fôre laglighetens. Hvad nu Hr Adlerstam enskilt betráffar, sả har Staten emot honom en sårskilt skyldighet - den nemligen, att icke lâta honom betala de misstag, som Statens lagar, af honom icke stiftade, orsaka. Man fầ vål ock tro, att Riksens Stånder ur dessa synpunkter betrakta saken, och tillerkánna Hr Adlerstam, om ei full, dock anstáudig ersáttning.

## Näringsfrihet.

Dâ Nâringsfrihets-frâgan ånnu icke âr defiuitivt afgiond, tar Utg. sig den friheten införa det yttrande, han vid 1825 ârs Riksdag afgaf till Lag- och Oeconomix-Utskottens plenum. Det ingâr icke i detailler, det âr sannt; men det imnehâller dock en och annan, visserligen icke ny, men ofta Sfverhoppad och bortkastad samuing.
"I enlighet med den anhâllan jag vid sessionens bórjan gjorde, ber jag nu att fâ till Protocollet anteckna min reservation emot hela det beslut Utskotten fattadt, rórande Nâringsfriheten; hvarjemte jag får âran fôrklara, att jag alldeles icke deltagit i nâgot af dem, pâ fofljande skål:

Lika med sâ mânga audra, har ocksâ jag hôrt omtalas nôdvåndigheten af en ánủring i de sâ kallade SkrâF órfattningarne. De sâ ofta ठfverklagade olsgenheterna af Monopolier och Privilegier, hafva afven ljudit i mina סron, och fôranledt, đ̂fven hos mig, den סnskan, alt nâ-
gon ntvåg kunde uppfinnas, hvarigenom dessa olâgenheter uppho̊rde. Med begâtlighet emotsảg ocksâ jag det nya fórslaget till fôrándring och fôrbáttring af HandtverksStadgan; - men min våntan blef alldeles bedragen, och, sedan jag med uppmårksamhet genomlást det gamla SkrâReglementet, och de nu projecterade fốândringarne, nódgas jag, åfven med fara att fór mina âssgter $\delta$ mkas, upprigtigt tillstâ att jag anser de fôr handrade âr sedan uppstallde grunder fôr Handtverkerierna, vida nytligare fór Landet, ån de nu projecterade fôrândringarne. For att icke alldeles missforstâs, anser jag mig dock bóra nåmna, att jag håkvid har uttryckligt afseende pâ det hela i uppstállningen och icke pâ en hop af det reglementariska, som gerna tâl ândring. Med detla forrutsátlande, vill det synas mig, som nâstan alla de olăgenheter man ofverklagade, icke haft sin grund i Fo̊rfatıningen, utan i dennas ofvertrádaude; och man har mer ân hundra gânger vid delta Riksmóte sagt, att missbruk icke bór komma under Ståndernas pro̊fuing. Jag főrklarar hógtidligt, att jag icke álskar gamla former och att jag âr sâ liberal som trotts nâgon, men jag år icke och skall aldrig bli nâgon Ulıra.

Utan att pâ minsta sătt vilja Klañlra de Herrars $\delta$ fvertygelse, som tânka annorlunda, eikâmer jag dock óppet att jag skulle nôdgas beskylla mig for $\delta$ fverdrift, om jag delade de af Beredningen foreslague gruuder.

Visserligen klingar ordet Náringsfriliet mycket vâl, och ordet Skrätváng faller i orat som en dissonance; men om man upplofer dissonancen, sá torde man látt komma till dent harmoniska accorden af Lagbunden Ráttighet och Skyldighet - dâ deremot en fór vidt utstıâckt Nâringsfrihet ljuder nâstan lika med sjelfsvåld. Man ságer att hvarje menniska har en naturlig råttighet att fâ till sitt gagu anvånda sina krafter. Så var det ock i medeltiden, och ingen amnan lâg under dâ, ân den som inga krafter hade.

Jag tror att sambállsinráttningen âr en balance emot dessa uaturkratters för Jria utôfning. Jag tror att dessa ráttigheter bóra vara
limiterade, och om jag áfven skulle vara b $\delta$ jd att erkånua principen, ånda till dess anvåndande i att upphâfva Skrâimáttningarne, áfven om jag ville medge det abstract vackra och Thesenliga i detta anvândande, sâ nódgas jag dock alltid bestrida, att denna theorie hår practiseras - och det ur det skál, att jag anser folljderna blifva for Staten och den enskilde hogst forderfliga. Man synes haft egentligt afseende pá lảttheten forr yngliugen att tidigt blifva sin egen. Jag tror ej detta âr i allmáuhet nyttigt. Vâra fôrfáder hade âtminstone en annan tanka, och jag år ânnu i denna sak af deras. Visserligen âr det sannt, att vi bli Gubbar fôrr áu de blefvo det, men deraf slutar jag ej att vi fôrr bli mån. Man skulle kanske kunna sága att vâr mannaâlder år kortare. Deremot har man alldeles icke med $\delta$ mhet betragtadt den âlderstegne. Jag tror att det syatem, som gor det nôdvåndigt for ynglingen att arbeta for Gubben, for att deremot som gubbe i sin ordning betjenas af andra, år vida menskligare och samhâllsenligare ån ett sâdant, som sátter ynglingen i tillílle att tidigt fâ arbeta fốr egen rákning och sedan pâ sina gamla dagar bli lemnad ât sitt eget arbete ensam, likasom han i sin uirgdom lemnade de gamle. Man mâ icke invåda, att han genom flit nch arbete kan fo̊rvårfva sig en sparpenning, tillrácklig att lefva af på gamla dagar. Nâgon lycklig K pman kan mójligtvis pá fâ âr fórvâıfva ett capital, men ibland Handtverkarne finnes ju $n u$ redan hógst fâ fôrmógne, och ânuu såmre mâste det bli efter detta system. Staten forlorade sina pâı đ̊knade inkomster, och finge emottaga de gamle pâ Fatlighusen. Jag fórespâr att snart nog efler autagande af detta system, fâ Stánderna vara betánkte pâ att anlågga RiksFattighus. Åfven jag år icke okunnig om att Handtverkare preja och fuska; men begge delarne áro blott missbruk som kunna lagligen afhjelpas. Jag âr icke nog egenkár eller nog litet underrâtlad att våga tro mig, genom denìa framstålluing, kunna afvårja âudring i grunderna fôr SkråFórfattningarne; men jag har an-
selt mig bira, for egen tillfredsstâllelse, $\delta$ ppet aflâgga min bekâunelse. Sâsom fóljd af ofvanstâende, fóreslâr jag vórdsammast, att Riksens $\Pi \delta$ glofl. Stánder hos Kongl. Maj:t i underdánighet frambára den Snskan, att SkrâReglementet af â 1720 varder i dess grunder bibehâllet, och blott afseende gores â dess reglementariska brister, dem Kongl. Maj:ts vishet bâst formâr inse, och i hvars hánder BorgareStândet ocksâ nedlagt sina underdâniga ónskningar i denna vág."

## Abindarraez och Xarifa.

Spansk Nouvelle af Voss.

> (Fortsáttning och slut.)

Knappt framskimrade den unga dagen, knappt bơrjade solstrâlarue kyssa daggen ifrân blommornas kinder, fôrrån Borgváktaren pá lângt hâll upptåckte en sky af damm. Alle strommade ut i fria luften; Grefven med de âlskande skyndade till hâst emot det raska tâget, som under tiden hade nalkats borgen. Dâ de hade uppuâtt de ankommande och den fruktade fadrens blixtrande סga trafffat dottern, kastade hon sig, tillika med den âlskade, for fadrens fftter och bad om forrbarmande. Hvarken Rodrigo eller hans fofljeslagare blefvo utan târar vid denna syu.
"Jag ófverlemnar Dig, Alkaide", bo̊ijade Grefven, "tvenne tângar, som Du vảl kånner, och det utan all lósepenning; mâ Du behandla dem, som det âgnar en Fader och Riddare!"

Târar perlade utfór den djupt skakade faderns kinder och lofvade, sákrare ån ord, uppriktigheten af fôrsoningen. De lycklige, offverraskade af en sâ offrmodad utgâng, ilade till borgen, der Grefven genast giorde anstalt tilt formálningen. Jag skall aldrig főrgâta denna håndelse. - Rikt begâfvade, vânde Maurerne
tillbaka; ur stând att med ord uttrycka sin tacksamhet, fórso̊kte de att med rika âterskånker tillkánnagifva den."

Hảr slutade sångaren sin berafttelse, och sállskapet lemnade snart salen, for att deltaga i de offrige lustbarheter, som den unge Grefven fóranstaltat.

## Gärdfarihandlande.

Poliskammarens Protocoll fór i gâr ger ett bidrag till nyttan af Gârdfarihandeln, den våra filantroper sá ho̊geligen fórfåkta. Nâgra handelshokhâllare ifrân Ulricæhamn bodde tillsammans i ett rum i Svartens grand och en betydlig sto̊ld fórófvades der fór 2 à 3 dagar sedan. Genom inbrott blefvo $2:$ me kistor, tillhórige sårskilte personer, uppbrutne och ur den ena tagne vid pass $700 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$, ur den andra 550 R:dr. Genom Polisbetjentens skarpsynthet o. s. v., upptácktes dock snart, att den, som sagt sig forlorat 550 R:dr, ingenting ágt, utan att just han uppbrutit sin egen, jemte sin kamrats kista, och derur tagit de uppgifne penningarne, hvilka han dock ingalunda forstort, utan som âterfingos, pá 20 R:dr nâr, hvarmed han betalt $2: n e$ skulder. Efter had ransakningen vidare upplyste, hade den olycklige t jufven, redan fór 2 âr sedan alldeles afsigkommen i handelsvág, hvarken kunnat erhålla varoz eller penningar på credit; men, vand vid handel och anstâlld som handelsman, icke helIer kunnat med heder âtergå till plogen. Denne bonddráng hade troligen blifvit eu bra karl, om han ej blifvit (till folje af $\sin$ fódsel i de 7 Háraderna) tvungen att arbeta sig upp till handelsman, under det att Vermlånningar kanskè skotta den jord, af hvilken han eljest skulle haft fóda och lugn.

## Ràdmansvalet i Fredags.

Fôrlidne Fredag fôrråtlades Râdmansval i Hufvudstaden, dả Herrar Harlingsson, Holm och Grââ erhóllo de flesta rósterna, den fôrsta 47 eller nåstan enhállig kallelse, de sednare nâgra och trettio hvardera. Fâ val af dylik art hafva blifvit sâ allmånt gillade af opinionen, som detta. Man kan icke annat ân glâdja sig ât en sâ stor enhálilighet i det goda. De trenne candidaterne âro allmånt erkánde fôr hederliga och skickliga mán. Herr Harlingsson hade den sållsynta lyckan, att då han fórsta gângen sókte Râdmansbestålningen, erhơll han andra rummet med några och trettio röster, andra gången pâ samma sâtt - och nu nára enhâllig kallelse. Rygtet berátar, att Herrar Holm och Grââa âmna, i hvad pâ dem ankommer, icke lâgga nâgot hinder i vâgen fôr Herr Harlingssons utnåmnande, den de sjelfve anse mera meriterad genom en lángre tjenstebana. Om man fâr tro detta, sâ hedrar det i sanning bâde Herr Harlingsson, som forrtjent ett sådant bemótande af sina rivaler, och desse, som sá oegennyttigt folja sin Sfvertygelse, och man motser med tillfredsstâllelse den tidpunct, dâ desse mân âfven komma att deltaga i Stadens styrelse. Man kan sâledes tryggt gratulera Herr Harlingsson till den nya bestâllningen, som ger honom (framdeles) bátre inkomst och som bereder honom ett vidstråcktare fált att gagna. Hans utnámnande beror visserligen af Konungen; men hvilken Svensk kånner icke Monarkens upphőjda râttvisa? Hvem kan tvifla på, att den man, som nu for tredje gângen blifvit vald af Borgerskapet och vald med nåstan enhållig rơst, skall âdraga sig Konungens uppmårksamhet och af Honom finnas vård belóning?

Tryckt i Kongl. Ordens-Boktryckeriet.

# NE 33. AXPLOCKAREN. <br> <br>  

 <br> <br> }

Motion om Feodal-systemets införande; afslagen. Herr Strâle hade ingifvit en motion om inrấttande af Stamgods. Riksens Stánder afskaffade visligen 1809 de sâ allmánt hatade Fideicommisserna - och 20 âr derefter vill en ledamot af Riddarhuset âter inffra dem. Under det Tidens anda med stora steg framilar pá bildningens och frihetens bana, under det hvarje upplyst man erkánner blott hjertats och fórstándets forretrảden, under det man ifrân de alldste adelige átternas vårdige descendenter dagligen hór det upplysta spraket af en saun menniskokánnedom: att godheten och forstandet icke árfvas, att en adelsman mâste foritjena sitt adelskap, om han skall anses vầd att hafva afft det; att en hederlig och klok offálse man ả̉ lika mycket vå som en hederlig och klok adelsman - och mycket mera vârd ân en'đâlig och oklok -; under det allt dettasker, vill man forso̊ka att i det fria, hógt andande Sverige, infora feodal-systemet.

Lag-Utskottet, under innevarande Riksdag otvifyelaktigt det mest fordelaktigt kånde Utskott, har så prâkligt uppfattat sitt âmne, sâ ypperligt besvarat motionen, att Utg. icke kan neka sig nójet att in extenso upptaga slutet af Betảnkandet, som innefattar resultatet af Utskottets ófverlâggningar i âmnet:
"Hvad såtunda â ena och andra sidan blifvit anfofrdt, år af Utskottet noggrannt ófvervågadt; Och hvad fôrst angâx den af Har Troil och Ribbing framstâllda anmârkning, att ifrâgavarande Lagfôrslag, sâsom âsyftande att ât Ridderskapet och Adeln bereda en enskild vå $t$ ig-
het, icke skulle kunna i likhet med egentliga Lagfiagor behandlas; sá, ehuru Uiskotlet înstâmmer med anmårkarne deruti, ntt motionen, sâ vidt den angâr fórândring af Korgl. Fórordningen den 27 April 18 ro, angaende inskránkning i friheten atl stifta Fidei-Commisser, onekligen innefattar yrkande af undantag, till formon for en serskild medhorgareclass i samhâllet, fiân berôrde Pórfattnings allmâma fôreskrifter, i afseeude pâ râttigheten att for framtiden bestâmma eganderátien eller fôrvaltningen af fast egendom, samt sâtedes âr att hânfora till stadgandet i 114 S . Regeringsformen, att "inga nya Privilegier, ett Rikis-Slând róran"de, kunna utan Konungens och alla Riks"Stândens vetskap och samtycke utgifvas och "meddelas;" likvấl, och dâ Giundlagarne icko utstaka, huruledes árenden af dylik beskaffenhet, eller fiâgor om nya privitegiers meddelande, skola till Stândens prófining och afgórande forrburedas, har Utskottet, i anledning af den á motionen gifne remiss, trott sig borra der $\delta f$ ver afgifva ullâtande, till den vidare handlảggning, Rikets Hóglofl. Siánder kuma finna nódig.

Betrâffande âter sjelfval saken, eller Motionairens pâstâende om frîhet, att fơr Grefliga, Priherrliga och Adeliga Âtter imrâtta Stamgods; sâsom oumbårlige och nódige, ehvad Svenska National-representationen alt framgent blifver bestândands i sitt nuvarande'skick, eller reform deri varder -illvågabragt; sâ fimmer Utskottet icke skál, att detta yikande undersïpdja. Utskottet, som hivarken anser sig behórigt att ingå i undersókning om tillvayon af vâgon allmánuare onskan till ombildning af nevàraude
representations-system, eller tror det kunna for visso antagas, att om fórândring kommer att ega rum, nâgot val icke skulle kunna komma i frâga, emellän audră iurátningar, $i$ detta afseende, ån amhingen tveune kamrar eller hus, eller ock en enda fórsamling, sammansalt af dets sjelfskrifne dels valde representanter, tvekar vissentigen ej att yttra sin mening, att der representationen bestâr af tvánne kamrar med sjelfskrifne, Ledamóter i den ena och valde i den andra, der mâste ock, sâsom ett vásendtligt vilkor derfôre, gifvas ráltighet (men áfver skyldighet) att stifla Majorat eller Stamgods, pá det sjelf-representanten mâ vara i tillfâlle att kunva utófva representations-skyldigheten, hvars fullgórande eller âsidosáttande ei fât bero af honom; árvensom Utskotlet anser obestridligt, $^{\text {f }}$ att icke vissa stând eller corporations-fórbindelser bóra bestámma valbavheten i den andra kammaren. Men erkánnandet af denna grundsats innefattar dock icko medgifvande af sjelfva inrátuningens tjenlighet fôr Sverige, langt mindre tillstyrkaude, att dess tillámplighet mâ tagas for sâ afgiord, att, pâ grund deraf, en framtida forafndring af representationen, i dew xigtuing Motionairen antydt, mâ fóaberedas: Utan att vilja i nâgon mon tuáda utom guảusen fôr Lag-Utskuttots bestámmelse, eller blanda sig $i$ den bâde inom tankens ooh handlingens verld förda váldiga striden om foretrádet statsformerne enrellaw, har dock Utskottet, med afseendo $\hat{1}$ mplionens omisskánneliga syflo, trout sig bóra anmáika: att, dá menskligheten sjelf fortskrider i en jemn utbilduing, nágon gifven norm fôr mennisko-samhâlligheten icke Jầen kunna anses hafva hunnit fullkonlighetens mât;; att formen fér hvayje serskildt samhálles lif mâste afpassas efler den utvecklingspunkt, hvarâ samhållet sig befinner; att grunderna for denna samhållsform kunna och bóra sókas endast inom samhâllets fórut tillyggalagda bilduingsbauat att likasom de gamhálls-inrátuingar, Jivilka une dex tidens lopp upplrórt alt vara áudamâlsenlige; måste, i kraft af nơdvánulighetens lag, fôrândras cfier de nya fórhállanden tiden frambragt; sá kuma ej ellew audra i deras stâlle
godtyckligt hemtas frân frámmande land, sả framt man ej vill for en ófverflyttad plantas ovissa frugt âlventyra den såkra skórden af hemlandets egna eister; att formerne for samfundslifvet icke láa kunna vara-mindre vexlande ân lifvet sjelft; och att man framfor. allt icke fâr fórglómma, att formen i sig sjelf år dód, men anden gór lefvande.

Men fiom det att dessa och ânnu flera betraktelser framstâlla sig sâsom skâl till afstyrkaude af Motionairens fórslag, sedt fiân synpunkten af en grundlâggning till eller ledning vid bildande af ett mójligen áudamâlsenligare representations_sått i en framlid, saknas icke eller gilliga grunder fór tvifvel on dess tillámplighet till det nu varande,

Adelskapet is Sverige har, enligt sin idé och bestámmelse, allid varil ansedt sâsom en belóuing forr persouliga fórtjenster. Om ân de fortjente och pâ sâdant sátt belónte, stundoin varit af lyckan gynnade med stórre eller mindre enskild formógenhet, hav dock denna âdrig utgort vilkor for adetskapets erhâllande, âık mindre fór ráttighelen att tillgodonjnta adelskapets prerogativer. Bland dessa má i frárusia xumnet râkuas det, att vid Riksdagarme sjelfkallad deltaga i bevakandet af folkets angelátgenheter, gemensamt mied do af folket, eller váttare af de ófriga Riks-Stânded, valde ombud, och bristautle formógenhet har lika litet inskıánkt Adelsmannens xepresentations-rå̃t, som den hindrat de ófige Riks-Stánden att, utan afseende derâ, vâlja sina ombud. I dessa fiân fordomtima gállande giundsatser gjorde 1809 âns Lagstiftare icke nâgou rubbning; de hyllan de dem fastmer, dâ de, vid iurátlandet af det sâ kallade nya adelskapet, icke stadgade skyldighet for de nya adliga âtternas hufvudmån att vara i besittning af nâgon viss fórmógenhet, fór att kunna ut§fva riksdagsinamarátten; och de kunde ej eller med consequence, annorledes forfara, utan att tillika ándra vilkoren fór de fórut varaude adliga átlernas representationsrâth. Anmarkningen, alt arflagarne till hufvudmanuarrátten uti de nya átterne mójligen i en framulid kunna befinua sig i sâdana fơrhâllandeni,
att de âro ur stând att emottaga adelskapet med fórmâga alt representera, besvaras dả enklast med det otvifvelaktiga svaret pã frâgan, huruvida alla de âldre âtternes huf vudmán (för att ej tala om alla medlemmar deraf, at hvilka Riksdagsmanna-våıfvet kan genom fullimast uppdragas) ega den besutenhet, Motionairen vill hafva sladgad. Och dâ fôr ofrrigt med hufvud-manna-râtten, efter nu gállande Grundlagar och Riddarhusordning, icke fóljer ovilkorlig forbindelse att bivista Riksmóten, visar sig icke nu, mera án tillírene, nâgon bindande nơdvãndign het, att genom Slamgods beveda ât âternes hufvudmản tillgâog att vid Riksdagarne vara tillstádes, - en anstalt, hvarvid man âfven forre âr 1809 synes hafva fâstat fóga vigh, enâr antalet af adliga Fideicommiss-stiftelser afr ganska inskráukt, i forrhâllande till antalet af de átter, som egde sáte och stámma â Riddarhuset. Mycket vâgadt torde ej eller det pâstâendet vara, alt den, som med kínsla af adelsmannens kall, sâsom Riksdagsman, forenar erforderlige egenskaper att det vådigt fylla, icke lárer sakna utvåg att fullgóra sin moraliska forpligtelse att deltaga i vârdandet af fosterlandets vát, och att fór den âter, som icke âr med kraft dertill utrustad, del legala tvânget skulle blifva endast en enskild tunga, utan motsvarande gagı fôr det allmãnna.

Om nu Utskottet icke bedrager sig i sin formodan att hafva anfort fullgilliga skåt for ogillande af motionens giond och syftemál, ár det fór Utskottet icke svârt, att i det örriga komma ifrán denna till Statsfôrfattningens, men icke till allmånna Lagens omrâde, egenteligen hórande frâga; ty det âr dầ ôfverfoódigt att redoyisa for Utskotlets omdóme, atl mânga, till\$fventyrs offvervinneliga, linder skulle uppstẩ for verkstálligheten af Motionairens fórslag, hvilket dessutom, i afseende pâ form och detailer, ej synes anvåndbart. Utskottet fâr atlsá, endast pả de motiver, som emot forrslaget i dess helhet âro frammstâllde,

[^0]
## tillstyrka, att motionen ej má erhâlla Rikets StSaders bifall. <br> Stockholm den 7 November 182g",

Iir det di alldeles afgjordt, att Stockholms Fotgingare skola lemnas till pris at Herrskaps-, Hokare-, Bryggare,, Ba-gare-, Krögare- och ikaredrängar?

Om denna frâga framstâlldes som en Man gisterfraaga, skulle vâl hvarjo Candidat besvara den med Nej. Dagliga erfarenheten vill deremot sâ gerna besvara den med Ja, Polisen utfârdar fôrbud och pliktfâller, hvar gâng âtaI gôres; men man kan tryggt pâstâ, att icke hvax femtionde, som pâ Stockholms gatar fan fram som en ursimig âkande eller korande, attraperas. Stora olyckor ske. esomoftast, och dá uteblifver vâl icke ansvaret; men man år icke belâten dermed. Dâ man om morgonen gâr ur $\sin$ boning, har man alldeles ingen sákerhet for denna olycka. Ingen fórsigtighet hjelper hår, ty under det jag våjer den ena Jehu, blir jag óferkord af den andra. Ofta roa de sig med att kóra i kapp pá gator och grânder, och livilken gâende finnes vâl i Stockholm, som icke mângen gâng nódgats retirera i rânnsten eller i husportarne? Oskicket tyckes verkligen nâtt sin hơjd. I synnerhet utmárka sig Bryg-gare- och Âkaredråugarne. Bryggaredrángen, sittande frampá sin kârra, alldeles bortskymd af den stora hásten, lan icko se framfor sig och vill icke góra det. Han kסr triskt pá och fiâgar icke efter hyad som passerar. Akaroduăugarne kóra merendels i kapp och antingen i fullt traf eller ock i galopp, hvartill deras utmattade háslar ha mera bơjelse. Utg., som aldrig varit drucken, som alltid gâr ât sidan, och som just icke gâr fort - hav mer ân hundra gânger, under loppet af $6 \frac{\%}{2}$ âr, varit i fara att ófverkôras. Det år ándâ nâgorlunda
mójligt att akta sig om dagen, och láttare om sommaren, då kårrorna skramla; men om qvållarna, sedan det blifvit morrkt och serdeles om vintern, vid godt sládfore, ár det snart sagdt omơjligt. A ro dâ sidorne af gatan hala, och den gâende icke fullt rask, sả gâr det verkligen pâ Guds fôrsyn. Mânne det âr omớligt att afhijelpa detta stora onda? Nuvarande Polisstyrelsen i Stockholm har inlagt sâ stora forrtjenster hos hufvudstadens publik, genom allt det goda och nyltiga, den utuátat; skulle den icke, genom afhjelpande af detta allmánt $\delta$ fverklagade onda, vilja $\delta$ ka denna tacksamhet? Hôgt vite, som, i brist pâ tillgâng, fôrvandlas till arbetsdom - jemte nittryckligt forrbud att åka fór drång, som kór arbetsâkdon - áro de projecter Uig. gór. Men inga fôrbud hijelpa, om de ej efterlefvas; Polisen bór sâledes vara vaksam. Nog torde detta fôrtjena uppmârksamhet af polisbetjenterne, likasâvâl som sophôgar och râunstenar.

## Ett ax i BorgareStandet.

Den 14 Sept. forefoll en kuriós affår i Borgarestảndet. Dâ Bránnvinsfrâgan der discuterades, med anledning af Utskottens Betånkande, yrkade en del ledam6̂ter, att Stândet icke borde granska Betánkandet, utan - Brånnvinsforordningen af d. 19 Maj 1824. Votering anstâlldes hårơfver och den slog så ut, att 19 róster voro fir Belínkandet och 20 for Fórordniugen - hvadan ock denna blef fôremâlet fôr Borgarestândets ofverlâgguing.

Man har hiltills trott, att Ulskottens Betánkanden voro de egentliga fóremâlen fôr RiksStândens beslutande âtgârder, och borde ligga till gruad fôr sådane discussioner. Borgarestândet, som fornt flere gânger under denua Riksdag fritt och obundet tolkat Grundlagarne, gjorde det ock nu, Det âr en verklig gládjo att se gamla? institutioner, fordomar och alla hand på snillet, allt mer och mer forrsviuna. Pâ så-
dant vis framgâr den upplyste och hógsinte Medborgaren fritt och otvunget; haiis snille lyfter sina vingar och genomfar Lagarnes rike med samma hastighet, som - Sirocsvinden de Afrikanska óknarne; men mânne icke ocksâ med samma fórstórande effect?

## Tillrättavisning.

En obehaglig annoncevexling har yppats i Dagbladen, med anledning af Mamsell Môllers soirée. Annoncefórfattaren i Slockholms Dagblad insinuerar emot HofCapellet och synnerligast mot dess chef, en misslanka fór cabal, som vât svârligen kan âga rum vid detta tillfâlle. Capellets uppforande synes alldeles icke klandervårdt, aldraminst bór Mamsell Móller vara missnojid dermed. En ung flicka, med en vacker barnrơst, anlánder till hufvudstaden och Kongl. Majits HofCapell bitráder henne mangranut vid 2:ne Concerter, som efter all sannolikhet renderar henne ett par tusen Riksdaler - men hon år icke nởd, hon vill ha ánnu mer. Under tiden anlânder en ullảndsk virtuos, som âr rubricerad for en ovanlig talang och den alla menniskor lángla att hôra. Han gôr sitt intráde med att lâta hơra sig pả en concert for en barmhertighets-anstalt och de tacksamma concertgifvarne som precist veta, att de hafva honom att tacka forr halfiva recetten, förklara, att den nåsta Concert, de âmna bituãda vid, skall bli hans. Nu vill Mamsell Móller forcera sin soìèe; Capellet anser sig icke bơra rygga en gifven $\delta$ fverenskommelse forr att tillfredsstalla ett barns nycker - och na haglar det ovett emot Capellet i Tidningen och man forebrâr till och med Capellmâstaren, att han nâgon gâng ser nâgra vấnuer hos sig. Sâ fiójade Grevesmóhlen in i Baron Boyes enskildta rum; effecten âr allmant bekant.

Tryckt i Kongl. Ordens-Boktryckeriet

# Ne 34. <br> AXPLOCKAREN. <br>  

Comminister Dahlgreh om Tryckfriheten. Dà Tryckfrihetsfrâgan discuterades i PresteSlândet, yttrade sig Comminister Dahlgren:
"Lika med Herr Doctor Svedelius erkånner jag, alt det knappast finnes nâgot ómtâligare âmne alt vidróra, ân Tankefriheten. Kroppen mâ hâlla sig vid jorden och fórdraga, att han âr beskrifven inom vissa grảusor. Redan i lindan fâr han vâuja sig vid bojor; men tanken, som ej aflades hâr nere, churu, liksom lâgan vid sin veke, till en tid fástad vid sin materiela del, kroppen, vill uppåt. Den kån. ner ej nâgon stẩngsel; den vill se nedât, sả vâl midt igenom jorden, som upp ofvan stjernorna, mâta rymden, icke blott folja med, atan âfven lópa fôre tiden, trânga in och forska i allt. Fâr den dâ icke rôra sig frith, som vinden, som luften, stormande, till en hấlsosam rensning? Men det lár ej sâ fầ vara, Den flyger icke alltid med tvâ, den vill stundom fôrsóka sig med en vinge, den stiger icke alltid upp mot óster; den sjunker âfven nảgon gåug ned mot vester, och sâ lânge samhâllen, såsom formyndarekamrar, existera, och nódvándigt mâste existera, sâ bôr vâl ock tanken, om han ej, sâsom en ny Cyclop, helt och hâllet vill stâlla sig utom samhâllsringen, âga sin hejd och sitt fórmynderskap. Icke sả mycket for sig sjelf, som for att bindas frân all menlig inverkan pả andra; ty âfven de hafva sina viljor och tankar. Att nu pâhitta den râtta tygeln, deri ligger konsten. Detta pâfinnande âr icke en blott fint med handen, det âr en produkt af tanken; denna produkt vill sâga: tukten och tygeln pâ honom sjelf. Ett forslag till
en sâdan tillbakahâllande kraft, dock fôrnâmligast for den sà kallade periodiska pressen, har af Constitutions-Utskottet blifvit afgifvet, Jag bekánner uppriktigt, att jag ej kan dela dess âsigter. Det fr naturligt, att en litterâr produkt mâste bedömmas effer helt andra lagar ân dem, hvilka for den allmánna laggkipningen âro beskrefue. Fór den fórre gâller syftuingens, tankens, sjeliva sjalens, for den sednare ultryckets, sjelfva det kroppsligas lagstridighet, sâsom norm for bedómmandet. Hrem inser icke, att en Jury âr hår mera passande, ân eu vanlig Domstol? Visserligen har Utskottet sôkt undanrơdja detta hinder genom stadgandet, alt Domaren skall icke ensamt granda sitt oindóme pà blotta andeforstándet, "utan fastmer pâ framställningens verkliga äsyftning." Men blir icke detta en slags inqvisition? Det âr sâledes ieke alltid orden, som fâ lânda en Domare till ledning, det âr andemeningen, framstâlld af en mảhânda yrâng âklagare. Tánkom oss blott en dylik rätighet, âfven ulstuáckt till andra mál! Hvem ville vál dà drista sig fram infor Domstolarne och delta nya audeskâderi, om det lâge i Domarens vârio aul tyda, hvad han skall dömma, efter sin andemening? Hvarfóre skall den, som fórsyndat sig genom kittsligt skrifverí, vara till sin ráll stâlld nedom sjelfva tjufven, som har rátt att dómas icke efter andemeningen, utan pả laga skâl och bevis? Och huru mâuga tillfállen kunna icke gifvas, dâ ej en gâng en Jurisutriusque Doctor och Assessor mß tilltro sig dóma i sá beskaffade mâl, som t. ex. theologiska sehismer, om han ock med heder tagit lilla Theologiá examen. Det måst talande skâl tyckes mig dock
vara altt det mójliga trakasseri, hvari Domstolarne, genom detta nya âtag, se sig fórsatte. Jag tror till och med, att den Kongl. HofRâtten icke skulle anse sig sả synnerligeu trakterad af den hugnaden, att, utom schaklerna i det fordna Bergs-Collegium, áfven vara pligtig, att $\delta$ fvertaga sig undersókningarna af de nya i Dagblads-htteraturen; vidare slitningen mellan inverkan ofvanifrån och inverkan nedifrân, der man, som en perpendikel, vore frestad att svânga mellan tvămne krokar, tills man hångde sig pâ endera; vidare, den icke synnerligen muntrande anblicken af en appretad Tidningsskara mot sig; de lânga râttegângarne, tillvexten af packor med alla mójliga insinuationer af dâlighet. Slutligen, och hvad jag anser alldramest hinderligt fór fórslagets antagande år, att dâ det verkligen hórer till idéen af en Tidning, att vara en kontrollerande makt $i$ ett constitutionelt samhâlle, och sâledes âfven på DomareEmbetets forvaltande, skulle jag snart sagdt anse denna sednare myndighet jafvig i att domma ofver vissa tryckfrihetsmal, liksom vore det i egen sak. Förestâlle man sig icke menniskan sâ upphơjd på denna plats, att hon skakat ifrân sig alla passionens bojor. Ocksâ der blâsa passadvindar; ocksâ der kan blicken skala ठfver lagboken, och begáret efter hâmnd undertrycka all báttre $\delta$ fvertygelse."

Detta Anfôrande âr sá bildrikt och befransadt, att det vâl fortjenar att lasas och begrundas, Lycklig den, som fôrstâr dess innehâll! Utg. âr icke så Iycklig; han fôrstâr icke Tanken, som stiger emot oster, men sjunker. emot vester! Hiarfóre kan den icke ocksá stiga emot vester? Formodligen efter Solen icke gâr upp i vester. Men hivad har val tanken att gôra med Jordens gång? Talaren ságer ju sjelf, att tanken icke of jordisk. Ain tankens flygt, stundom med en vinge? Tryekfriheten âr icke en fint med handen, utan en product af tanken. Slitningen emellan inverkan ofvanifrân och inverkan nedifrän, perpendikeln som svánger emellan tvenne krokar, tills den hánger sig pá en af dem! Min Gud, hvilket besvår man gor sig att forklada de enklaste saker!

Hvad besvår att bli obegriplig! Hvilken` skillnad emellan Professor Cederschólds och Prosten Hallstrôms grandliga samt sprâk- och fôreståll-nings-rena anfóranden och detta! Det afr ju alldeles icke nódvåndigt att góra sig svâfatllig, for att anses som Lárd? Aldraminst behófde vâl Herr Dahlgren gôra det, som forut har reputation.

## Borgareständ; Borgmästare.

Man hade i Borgarestândet våckt motion om râttighet for Stảdernes Borgare, i likhet med deras med-undersâtare af alla classer, att till bouppteckningsmån i Sterthus vâlja hvilka de behaga. Detla synes vâl ock hógst billigt; men motionen forrkastades pâ den grund, att Magistraterne i Stáderne hade en slags fórsåkran, om fyllnad i bristande lóne-inkomster, genom det bestândande stadgandet. Sâledes âter ett afslag på en billig och naturlig begáran, emedan missbruket medfór inkomst ât vederbórande. Huru lánge skall detta ofog ega rum ? Huru lânge skola Stâuderna afslâ fôrbâttringar i allmånhet, på det skål, att dessa fôrbǻtringar lemna deficit i vissa cassor?

Utg. har fâtt sig tillsándt, for alt i Tidningen inforas, nedanstâende
> "Utdrag af Hemliga Hanlingar, hörande till Sveriges Historia efter Konung Gustaf den III:djes Regering, rörande val om Riksdagsmün

pag. 166. Utom det grofva misstag, att Slåndens klassifikation efter 1720 ârs Regeringsform, icke hade traffat sin princip, och frâmmande penningar ibland Riksdagsmânnen utdeltes, som fôrderfvade Stândens egentliga góromâl, insmठ̃g sig smâningom uti Borgarestândet den galenskap, att Borgmástarne uti _Stâderne merendels
attrángde den skattdragande Borgesmanmen, som naturligt var en sjelfokrifven Riksdagsman, hvaremot Borgmástaren sâsom Tjensteman och redo skyldig, aldrig bordt komma i frâga, ett fel, som man bordt i första bórjan forrekomma.
pag. 218. Vid Borgarestândet kan ingenting vidare pảminnas, ân att dess ledamóter alltid bordt bestâ af besutne och behállne Borgersmån, emedan deras interesse âr: att Rikets handel och rơrelse bestándigt mâste forkofras, och till den ándan alla felaktiga forfattningar ráttas derefler, vid Riksdagen uttrảngde af sina Borgmástare, hvilka, som lóntagare, foga brydde sig om Borgerskapets verkliga interesse, utan genom sin lumpua advokatur bronillerade den minsta sak, som rórde antingen det ena eller andra Slâudet, blott i den afsigt att forrvårfua sig bátre tienster eller titlar o. s. v., hvartill Konungen sjelf var tvungen, som jag fórut anmárkt, och erfarenheten vid alla sednare Riksdagar, samt i synnerhet allt ifrân 1756 , dâ denna osed egentligen blef allmân.’ - - -

## Variation i Smörhandeln.

En ung Hókarebetjent hade af en Finne accorderat sig till en hop smor efter ett betingadt pris. Dâ smóret i Vâgen $\delta$ pppades och skulle uppvågas, ansåg kóparen det vara mindre godt án sáljaren borde anskaffa det. Denne ffrklarade dâ, att han icke ágdo nâgot annat, att han icke kunde lemna amnan vara ân han ágde, och att, om kóparen vore missno̊id, finge handeln âtergâ. Dermed nôjdes dock icke k $\delta$ paren, ulan lát hemfóra smóret. Hvar och en mâsle våt nu tro, alt kőparen ámnade betala smöret efter del ôfverenskomna priset, men sâ var det icke; kóparen ville vid betalningen rabattera och kunde ei formâs, att liqvidera, forr ân såljaren mâste gỏra saken anhãngig i Polisen. Utg. vidrơr ogerna saker , som brấn-
márka enskildta personer; men denna fir af en mera omfattande natur, och forrtjenar att kungoras. Man klagar $\delta$ fiver for liten tillforsel af formódenhetsvaror i allmánhet, och dylika han-dels-speculationer skola visst icke óka Finnarnes hâg att ffra sina effecter till Stockholm. Det ligger nâgouting sâ klent, man skulle vál kunna sága fórsâtligt lagz, i demna transaction, att hvarje xåluskaffens man mâste ogilla den. OfferSSâthâllareEmbetets Utslag meddelas in extenso:

## Utslag:

Emedan VictualiehandelaBetijenten Wahlstrom medgifvit, att han med Bonden Grape, sâsom denne forrmátt, slutat och, med 5 Ridr B:co i handpenning, fâslat kop om 10 káril sommar- och 3 káril vinter-smór, att $\delta$ fverhafvud belalas med $6 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$ Rgs ffr lispundet, samt att smóret, sedan del forrut blifvit i Wahlstrôms nâtvaro profvadt, âr vordet fôr hans, eller Victualiehandlanden Liudlofss, râkning uti Vâgen uppvâgdt till $136 \mathrm{Lpd}, 18$ marker, och derefter af Wahlstróm emotlaget och derifrân aflhåmtadt; Ty och ehuru Wahlstrơm fôreburit, hvad dock ej i nâgor mâto styrkt blifvit, att berorde parti smór ej varit af den beskaffenhet, som Grape ullofvat och hvarom aftal skett; Likvãl och som Wahlstróm livarken uppgifvit, mindre velat bevisa, att Grape haft annat eller mera $\sin \delta \delta_{r}$ ân ifragavarande parti, eller kunnat bestrida, livad Grape med ett afhórdt vittne, Bonden Henric Hietaniemi, jemvâl styrkt, att, dâ Wahlstróm klandrat smórets godhet, Grape sâvấl vid profvandet som uppvâgningen deraf, fôrklarat sig vilja lâta kôpet hâfvas och i sådant afseende erbjudit âter handpenningen, hvilken Walhstróm, som såmedelst, i hảndelse han forrmodat eller anselt varan âga forbborgadt fel, ágt tillfâlle att lâta handeln àtergâ, deremot dâ icke allenast vâgrat emottaga, utan ock, såsom fôrut âr vordet anmârkt, derefter lâtut uppyâga och afhámta oftaberơrde parti smór; profivar ÓfiverSlathâllareEmbetet, med stód af i Cap. 4 §. HandeloBalken, skáligt fôrklara ifrâgavarande emellan Wahlstrôm och Grape om 156 Lpd 13 marker smör slutade
$k \delta_{p}$, hvars átergâng den fórre ej eller yrkat, fôr fast, samt âlágger, i folljd deraf, Wahl stróm, alt genast till Grape gallda beloppet if hans å smóret utgifne Nota, efter afdrag af den erhâllne handpeinningen $5 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$ B:co, med 817 R:dr 10 sk. Rgs, och att dessutom ersåtla Grapes tidspillan och iátiegângskostuad med 4 Rdr Banco.

Emot detta Utslag anmáto Handelsbeljenten Wahlstróm missnóje och underváttades, att han ager detsamma i und. fullfólja hos Kongl, Maj:t genom besvår, som sist fore klorkan 12 à 15 :de dağen hârcfler, eller, denna orâknad, Onsdagen den $9:$ de nástinstundande December, bóra till Kongl. Maj:ts Nedre Revisions Regi-strators-Contoir ingifvas; men att ÓfverStâthâllareEmbetets Utslag ej dess mindre genast kommer att pâ sâ sâtl gâ i verkstâllighet, att Wahlstrôm borde hos ÓfverStâthâllareEmbetet nedsâtta icke allenast förrberórde $817 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$ to sk. Rgs, utan ock den ãdómda ersâtuingen 4 R:dr Bico, samt bevis deroffer de und. besvåren bifoga, vid áfventyr att desamma eljest icke varda till proffring upptague; Och skulle Bonden Grape âga att berôrde medel, emot stålld och af ÓfverstâhâllareEmbetet till vederhaftighieten godkånd borgen, lyfta.

Hârefter och sedan Handelsbetjenten Wahlstro̊m genast hos ÓfverStâthâllareEmbetet nedsatt $825 \mathrm{R}: \mathrm{dr} 10 \mathrm{sk}$. Rgs, utgórande beloppet af kópesumman och raftegângskostnaden, fingo parterne aftråda.

## Stockholm.

Theater-Directeuren fortfar att ge goda spektakler. Cortez, Trollfơjten och Hvita Frun hafva fagnat Musikvâmerma, och de Dramatiska Spektaklerna âro ock i allmåuhet goda. Hvita Frun har en innerligt vacker musik. Chobren, som bơrjjar fórsta akten, âr af en alldeles hảnfôrande skónhet. Mlusionen âr hår fortrtáflig. Man tycker sig vara i Skottland. Mamsell Widerbergs róst tyckes betydligt forsâmrats. Det skóna ljudet f̂r vâl ånuu quar, men styrkan och omfânget ha verkligen aftagit. Mâte hon snart âterstâllas fullkomligt till hâlsan! Åfven
pâ Herr Sâllstro̊m mârker man, att han icke âr fullkomligt frisk. Hans sång i Hvita Frun har icke den såkerket och skőnhet, som man hos honom brukat finna. Deremot kan man icke annat ån berómma Herr L. Kinmansons bemôdanden, att, sâ mycket mójligt år, fâ publiken att glómma eller, râttare sagdt, mindre sakna hans bror, som ånnu ej lârer vara frisk. $\AA r$ det alldeles omójligt att ge Armide numera? TheaterDirectenren, som emot sig haft så mycket klander, men som ifrân bórjan af innevarande spelâr râtvisligen forttjent publikens váIvilja, skulle, efter Utg:s tanka, betydligt óka den, om Glucks fortraffliga Armide upptogs pâ repertoiren.

Herr Wikstróms Chór har inlagt verklig âra i Cortez, der Chôrerne âro utmårkt svåra, och troligen behófde dubbel personal, for alt med riktig framgång gifvas. Utg. tror ock, att alla âro belâtne med det nya fôrhâllandet vid Theatern. Publiken âr, eller âtminstone bór vara, belâten; Theatercassan har god inkomst - och sujetterna, både fôr musiken och dıamatiska scenen, spela mera animeradt.

Herr Nagels Concert utfoll precist, som man formodat. Han vann stort bifall $i$ sina konststycken, men behagade icke i fôredraget af Concerten. Herr Nagel ifr ânnu ung och, som man vet, fordrar violinen mycket arbete, Dâ Herr Nagel sâ tidigt bórjat à la Paganini, kan man vâl ej forundra sig ofver, att han saknat tid till den egentliga solida violinspelningen, men man skulle tro, att han ej borde exequera amnat tan han kan. Herr Nagels, hâr hos oss alldeles nya och ohorda konstfardighet i fiofitoner och Pizzicato, skulle Jandâ lockat lika många athrrare, och hans rygle hade i denna hâadelse blifvit stơrre. Den lilla local, Herr Nagel mâste begagna for sin Concert, giorde, att mânga af Hufvudstadens musikatlskande Allmânhet ej fick hơra honom, och man hoppas allmânt, att han ger ânun en Concert, helst pâ Theatern om det går ann; man fórespar honom à nyo follt hus.

Tryck i Kangh, Ondens-Boktryckeriet

# Ne 35. <br> AXPLOCKAREN.  

När jag ber Dig släppa, skall Du halla; när jag ber Dig hâlla, skall Du släppa. Hall!
Ibland den mángd curiosa, som vid denna Riksdag tillfaller samlaren, âr ocksá Borgarestândets Talemans vâgran af propositioner. Grundlagen har visligen forreskrifvit, att dâ massan af ett Riksstånd vill forretaga till afgórande, frâgor af origtig, olaglig, inconstitutionell beskaffenhet, åger Taleman att derâ vågra proposition; nójes ej Stândet dermed, mả ConstitutionsUtskottet slita tvisten. Demna råttighet begaguas sâllan, och ânnu mera sâllsynt f̂r, att Talemannens âsigt ogillas af ConstitutionsUtskottet. Sá máste ock Lagstiftaien hafva ment. Han måste hafva trott, att blott yttersta nódfall kunde och behófde nódga en Taleman till fullkomlig opposition emot sitt stând. Han måste hafva trott, att en hederlig, vål kånd, skicklig ock âlskad Taleman ho̊gst sâllan behófde denna utvåg. Men han har ock såkert velat, att denna utvåg skulle begagnas, dâ hetsighet, partiskhet eller ofórstảnd hôll pâ att violera grundlagarne - och fôr dessa fall har han ditsatt stadgandet. Dâ en sâdan casus intrâffar, àtt nemligen proposition vâgras, blir det vanligen ett allmånt samtalsåmne; opinionen gór sig gâllande och det vácker uppmárksamhet. En Taleman, som i denna våg fâr orâtt, har vanligen deraf tort, sárdeles om hans vágran med stor pluralité ogillas. Hárifrân kommer vål den varsamhet, hyarmed Talemánnen gâ till vága; de mânga vånliga fôrso̊k, de góra, att jemka sinnena for det rátta. Borgareståndets nuvarande Taleman har nyss haft
det obehaget att se sin vágran of propositionen ogillas, och ogillas med ovantig pluralite, Allmánna opinionen ogillar den ock med stor pluratité; man fórvánar sig till och med ofver håndelsen, och det gifvas personev, som ánnu icke tro att det ár sanut. Man frâgar sig om den man, som flere gânger varit ledamot af ConstitutionsUtskottet, som åv gammal Riksdagsman och som innehar ett hoge rum ibland Sveriges lagskipande auctoriteter, till den grad kan lâta en fix idée, en prevention emot ett Stándernes beslut intaga sig, att han gâr rakt emot grundlagens foreskrift och begagnar sin klubba att sâra den grundlag, han i frảmsta rummet bôr upprâtthâlla. Utg. kan icke besvara frâgan, men, som Granskaren sâger, facta tala. Utgângen ansâgs ocksâ gifven, i samma stund vågran var bekant; prognostiken var hảr lâtt.

Hade Talemannen vafgrat proposition, da den grundlagsstridiga voteringen ofver Herrar Santesson och Huldberg i Borgarestândet foretogs, eller dả Herr Bergelin, lagligen valbaw och lagligen vald Fullmáktig i RiksgåldsContoiret, sâ oerhórdt vâldsamt âter utvoterades; eller dâ en Konungens fórordning antogs af Borgarestândet tiil discussions- och besluts-norm, i stållet fôr Utskottets Betánkande - hade Talemannen vid dessa tillfátleu vågrat proposition, sâ hade ConstitutionsUtskoţtet godkânt hans vâgran, Allmânna Opinionen gladt sig derôfver och han hade afbojt origtiga gerningar, men dâ vågrade han den icke. Nu âter, dã intet hopp om godkánnande kunde rimmeligen ága rum, nu vágrar han proposition!

StatsRảdet Schwan vav en fórtrafflig man;
också njoft han belóning derfore: han slapp vara långe qvar, och se huru det Riksstând, som han sâ mânga gånger med heder anfórde, nu anforres af en - amnan.

Granskaren om Argus.
Granskaren har vidlyftigt vederlagt Argus i några nummer af sin Tidning. Hvartill detta skall tyena, mâ Granskaren veta, ingen annan lấr fôrstâ det. Âr det dâ icke rent af afgordt, att Argus icke kan vederlăggas, icke behófrer vedenlággas? Har ieke Argi fórelâsningar hela detta âr, bátre ân allt som emot honom kan polemiseras, bevisat onódigheten af vederlággning? Vet icke Granskaren, huru litet man $i$ allmånhet láser Augus, fast man af gammal vana prenumererar pã honom; huru man så vánt sig vid att anse hans spâdomar grundfalska; huxu man icke behôfver mer, fór att tro nâgon ha rátt, fin se honom illa handterad i Argus, och tvårtom? Och om han vet det, hvarfóre dâ deuna logiska vederlágguing af något så ologiskt som Argi framstâllningar? Hyarfore vederlågga, hyad ingen tror? Argi artikel om corruptions-systemel i Sverige âr som Historia rolig nog, men att han vill dermed bevisa nódvândigheten af en representationsforảndring, ẩr ju bara en lôjlighet? Granskaren har ganska vall, ehurn i Utg:s tanka onódigt alfearsamt, gifvit honom pâ pâlenn, och Utg., som icke delar Granskarens $\delta$ fvertygelse om myttan af nárvarande representa-tious-satt, men som $\mathfrak{f l v e n}$ tror, att en repre-sentations-förâudring fôr nårvarande icke $\widehat{f} r$ mớlig, anser Granskarens kortta fôrslag till fôrbŝttringar vara mera várdt, în hela filippiken emot Argus. Det kan vâl tâla att lâsas 2:ne gânger och infôres sâtedes âtven hâr:
"Lât t. ex. Ridderskapet och Adeln valia sina Deputerade, likasom de andra Riks-Stânden, eller upphâf âtminstone alla fullmaktsutdelningar pâ Riddawhuset; sâ skulle en mera inskráukt personal i Stâudet gora diskussioner-
na mindre vidlyfliga och undanródja det slags סfvervigt, som en manstarkare Corps alltid kan tillvâlla sig framfor en mindre talrik. - Lât Preste-Stândet fâ ett tillókadt antal ledamóter, sả vâl iffân Ecclesiastik-Staten som ifrân de offenliga Lároverken och andra lårda eller patriotiska Stiftelser; och detta RiksStând, som har en sá direkt inverkan pâ folk-upplysningen och den inre orduingen i landet, skall ånnu bátre uppfylla sin af alder imnehafda plats innom Representationeu. - Lât Borgare-Stândet uti bruks-societeternas, landt-fabrikeruas och husegares i stáderne valda Deputerade fâ en tillvext, som âterfor dess personal till någorIunda jemnlikhet med de andra Ståndens, Lât hvarje besuten Jordbrukare, som icke genom fôdseln tillhôr nâgot aunat Stând, och som icke i Staten innehar nâgon aktiv tjenstebefattning, fâ en vâljande rôst till Bonde-Stândet, utan afseende pâ den jords natur, som han genom laga fâng eger - och lât åndtligeniallmånhet representations-ráttens utófvande forrst vid fyllda trettio lefnadsâr vidtaga - och vi âto offvertygade, att den Svenska Representationen skall, sả vidt mójligt âr, uppfylla hvario billig och forrnuftig fordran â Folkets sida. Och eftersom, ibland Fyra Rike-Slând, Ett
 betraktas, sâ mâ ock Ridderskapet och Adeln bibehâlla detta prerogativ, med thy âtfóljande presidium i Ulskolten: en anstalt, som mindre iunebår nâgon egen fórdel for Stâadet, ân den afser en nôdig ordning vid de allmânna ârendernas behandlande."

## Sju Riksdaler i minutert.

Sju Riksdaler i minuten kostar sâledes Riksdagen! I sanning vål anvánda pengar! Om detla ocksâ âr fôr hógt berâknadt, om summan vore dubbelt fôr hơgt tilltagen, sâ vore det ju $i$ alla fall fasligt. Och ânun har man ingen visshet nâr det slutas. Ånnu ligga Kougl. Majits, fốr nára âret sedan afgifịe, proposi-
tioner obesvarade. Bref och resande, ifrân hvilka orter som helst i Riket, beklaga sig ofver den lânga Riksdagen, som alldeles ieke tillfredsstâller nation och som alldeles trâkar ut den, genom sin lângd. Mângden tycker, att Konungen, ju fôrr dess hâldre, borde slata den, oeh man âr i allmánhet af den tankan, hvartill Utg. också óppet bekånner sig, att Konuugen skulle båttre, hastigare och for folket fôrmânligare afgora árenderne, sả vâl dem som âterstâ, som dem som - forevarit. Sannerligen, om Svenska Folket behófde nâgot ytterligare bevis pâ Konungens kårlek for constitution och bestândande ordning, sâ skulle vål denna Hans lângmodighet med Stånderne gifva ett sâdant. Men Regeringen torde nu mera ock besinna, att denna lângmodighet kostar Riket Sju Riksdaler i minuten!

## Och Ster igen StatsUtskottet.

Det afslag, StatsUtskoltet gifvit Kapten Lindeberg pâ sin hógst billiga begáran, om restitution af Stámpelafgiften på ofórsâlda Tidningar, innefattar nâgot sâ motbjudande, att man svârligen kan vånja sig vid att tro pâ det. StatsUtskottet har báde under den fóregáende och nárvarande Riksdagen fôlit den princip, alt sả sâllan som mójligt bevilja enskilte personer uâgon slags eftergift af den obơjligaste stránghet. Med den yttersta sorgfâllighet uppsóker StatsUtskottet alla advocaturens bitráden, fôr alt afslå de mest billiga pretentioner af enskilte. Sâ ock hár. De skål, Utskottet hâr framdrager, fro af den besynnerligaste hallt och lâva ej af tâukande personer i allmånhet antagas. Dâ Stánderne fordrade en Bevillning af Tidningarne, mâtte vål meningen bestámdt hafva varit, att blolt Tidningsutgifvarens fórtjenst, ej hans fórlust, skulle med afgift till. Staten belảggas, Nu âr dock den oforrsâlda delen af upplagan redan en gifven, ieke obetydlig, forrlust pâ papper oeh tryek - oeh átdá till pá kópet skall man skalta ât Staten! Det strider ju rakt emot

Bevillningsforordningen, som bestâmdt fordrar afgift, blott af firijenst. ChartaSigillataF $\delta$ rordvingen âr ock affatlad i denna anda; den tillater utbyte af maculerade chartor emot nya. Den aldra enklaste slutkonst skulle vâl ocksâ slâtla Tiduingsutgifvare under samma cathegorie, men StatsUtskottets slutkonst ir icke den enklaste. Det âr underligt, att Herr Lindeberg ieke vâudt sig till Stånderna. - Utg. af denna Tiduing ŝmnar aldrig besvâra i deuna râg; bvilket han, till collisious undvikaude, ansett sig bôra tillkânnagifva.

## Herr CrusenstoIpe om arf srätten.

Herr Crusenstolpes i Dagligt Allehanda for i gâr afgifne yttrande, i frâgan om ny lag fór Arfsrâtt, år mårkvárdigt. Herr Crusenstolpe for der samma klagan, som en correspondent ifrân Gớlheborg, fơr några månader sedan, insinuerade i Argas: svárigheten att fâ dôttrarne bortgifta. Det tácka kónet f̂r dessa advocater ingen tack skyldig. Troligen lárer ock detta âlskvârda kón hógeligen fôrtryta, att man sâ helt och hãlet anser dess bortgiftande bero af deras mer eller mindre. fórmógenhet. En vât uppfostrad, sedesam och behaglig flicka måste nốlvâudigt fôrtuyla, att man anser det sâ oundvikligt fôr henne att âfven ha pengar. Utg. delar alldeles de Herrars âsigtor, som rósta fôr den lika arfsrâten, han fórenar sig med Herr Dalman och infór ordagrannt, sâsom grund fôr sitt votum, beráttelsen om discussionen my. Dagligt Allehanda:
"\#r Cruseustolpe, M. J., yltrade, att samma kallelse, som Fiheme Boye kânt, all höja sina klagorop ôfver representationons handlingssát att partielt prófva det uya Lagfôrslaget, samma kallelse kảnde Talaren, â Representationens våguar, att beklaga sig ofver Frihenien sjelf. Det vore icke inom National-Fórsamlingen som man borde hóra yrkas, att Regeringen icke skulle góra afseende pá Rikets Stânders beslut; det vore tvårtom yâth illa, om

Konungen skulle beh $\delta$ fva begagna prerogativet att neka verkstållighet derảt. Ej eller fann Talaren det vårdigt, med all den vordnad han, lika med Friherre Boye, hyste for Justitians Styresman, att hár pâ stállet vilja imponera med åberopande af hans namn. Talaren ville i offrigt icke upprepa de skát, hvilka Utskottet sâ fullståndigt framlagt. Han ville endast upptaga det', Ivilket nátmast rơrde Ridd, och Adeln sâsom Stánd. I motsats med Hı von Hartmansdorff trodde nemligen Talaren, att en for âdring i Arfsrâtten skulle סfverensståmma med Adelns interesse. Man sâge, huru fâ af Adelns Ledamóter nu finge sina Dóltrar bortgifta. Man gjorde nu sina forbindelser icke blott inom de andra Stânden, livilket Talaren ingalunda klandrade, utan áfven ifrân sjelfva drâggen af Folket; och det syntes vara skál, att Adeln sâ doterade sina Dóttrar, att de Adliga $\AA$ tterna icke blefve fón mycket uppspádda med Vårdshuspigor. I anleduing af Grefve Bjôrnstjernas anforande, yttrade Talaren, att han, lika litet som Herr Grefven, alskade Despotismen och icke befarade, att nágon trodde honom hysa democratiskia tánkesátt. Betráffande de af Herr Grefven framdragne exempel frân Irland, så hoppades Talaren, att Potatesskorden i Sverige icke sknulle slá sá illa ut, att det lade nâgot hinder i vâgen fór en lika arfsrått єmellan Bror och Syster. Hr Dalman, W. F., róstade fór bifall a Belánkandet, Han goorde det likvål ingalunda i anledniug af den utaf Hr Crusenstolpe aufórda farhâga for sâ kallade mesallianser. Han trodde tvártom, att elt bland de forsta stegen till infórandet af ett verkligt democratiskt element uti vâr Statsfor fattning torde vara just det ifyâgavarande. Jemnlikhet mâste vara lika råtiseulig inffor naturen som infór lagen; och Talaren kunde ingalunda instámma med de Hrr, som bára fruktan for det nya, blott af det skâl, alt det gamla icke finnes sá fullruttet, att det folle tillsammans af sig sjelft. Talaren trodde i ofrigt, difven i oeconomiskt hánseende, att Brodren, sedan hans uppfostran vore fullándad, behôfde mindre ân Systern, livars uppfostran aldig fullåndades förr, ân hon
håndelsevis blefve gift, och dâ jemvål den stôrre formógenheten komme hennes man till nytta. Talaren kunde derffre utur intet skål rósta mot den lika arfsraften.'

## Stockholm.

Oelenschlâgers Tragedi: Axel och Walborg, âr gifven nâgra gånger fôr fullt hus. Man har flere gânger i hôst âgt tillfâlle att râtta det begrepp, vissa partisaner velat ingifva, om publikens bristande smak och kånsla. Det år visst sannt, att Blykamrarne och Osynliga Bróderne hafva gifvit folk och till och med ibland fullt hus; men de hafva ej gifvits så tått pâ hvarannan och på lângt nár icke med den framgâng som Axel och Wallorg. Man mâste noga skilja emellan en nyfiken och gapande publik - och en njutande. Sâdan har den publik, efter all sannolikhet, varit, som nu glådt sig ât, fágnat sig af Oelenschlágers prågtiga Kárleksquáde. Mycket hade visst kunnat yara annorlunda; en måugd effectsól:ande saker hade knnuat uteslutas, men den herrliga dialogen och framfor allt den sublima mâlningen af Axels och Walborgs romaneska kárlek undgâr icke att upplyfta hjertat och locka târar ur de kânslufullas ógon. Mamsell Strómstedt emotlogs af publiken pâ elt vådigt - icke larmande sått. Denna fórtjenstfulla aktris, som i flere âr genom sitt sâkra, alltid goda spel, tillvunnit sig Allmånhetens vålvilja, borde icke haflsas med larm och sloj; som alliffr ofla betyder rátt litet, utan med ett lugnt och hjertligt válkommen!

Ibland de goda Sângpjeser, hvarmed publiken de sednare veckorna undfágnats, utmárker sig ock Ma Tante Aurore, en skőn composition. Main våntar sig snart fâ se Joconde, âfven en mycket vacker ocb angenảan musik. Pâ detta sâtt skall Publiken hâllas vid lyune och Theatercassan vid godt hull.

[^1]
# Jㅇ 36. <br> A XPLOCKAREN.  

## Casper Wijkman,

Med allmán fôrtrytelse lâstes fôr nâgra dagar sedan en artikel i Stockholms Tidning, som innehöll ett bevis att nu varande Riksdagsmannen i Bondestândet Casper Wijkman, en gâng i sina pojkât, varit anstâlld vid Kongl. Svea Artilleri-regementet. Man harmades $\delta$ fiver den tydliga tendensen af en âmuad chican ât denne person, men man skrattade ât den - emedan man vál aldrig kunde fórestâlla sig, att denna artikel skulle ge antedning till hrad som sedan håndt. Nils Insulin, ocksâ Riksdagsman ; Bondestândet, skrattade dock icke med, atan upptog saken alfvarsamt och ingaf till Stândet en motion, hvaruti han, blott af ráttskánsla och nit om grundlagarnes helgd, yrkade att Wijkman mâtte ifrân Stândet skiljas, emedan han varit anstalld i Rikets tjenst. Den samnt hederlige mâ verkligen fórvânas offver desse procedurer. Forr det att en sexton ârs gosse âmnar fofrso̊ka sig i det ârofulla kallet, att forssara sitt land och sin Kung, ifrân livilket fôrsôk han dock snart nôdgas afstâ fôr klen hâlsa, skall han, om ân sedan aldrig sâ bra karl, icke âga rát att delaga i Riksons Slânders offverlággningar. Om nu $\mathrm{W}_{\mathrm{ij}} \mathrm{km}$ man varit sâ klen, att han aldrig kumnat antagas, sâ hade ingent frâga om hans competens till Riksdagsman kunnat uppstî. Forrlorar man hela sin kommande framtids dyrbaraste formâner, for det man i pojkâren ámnat betrâda en bana, den man dock aldrig betradu? Axr det ett fel att hafva âmnat bli militair? Stâ dâ icke alla de Bônder, som deltagit i Bevâringsskyldigheten, i samma cathegori? Och vill icke det, efter en 20 à 30
âr, såga, ingen Bonde finns i Riket, som kan vara Riksdagsman - emedan alla bôra dellaga i Bevâringen? Ulg. har mer ân en gâng fórklarat, att han icke gillar alla Casper Wijkmans âsigter, under denna Riksdug yttrade, men han lofgaktar hans fasta caracter och hans skicklighet, och han hógaktar Ânnu mer den personliga sâkerheten. Han afskyr allt, som har utseende af vâld och mannamân, och sả mâsle don emot Wijkman gjorde motionen nódwándigt synns. Kanske har man deri orâtl. Dâ discussionen ôfver deuna márkvârdiga affair i Tisclags forrevar, blefvo de frâmmande âhórame af Talmannen utviste; man kan sàledes ingon ting bestâmt uppgo om denna discussion. Hvad man emedlertid vet, âr, att flere aktningsvârde ledamôter af Slândet ytrado sig hógt och starkt fôr den anklagade, och att do róster, som hơjjde sig emot Wijkman, voro svage och villtádige. Slândet fatlade det, i frâgans uârrarande skick, klokaste beslut, att anhâlla, det Hans Majestât Konungen tấckles lâta utreda fórhâllandet, hvarefier Stândet ville prófva och afgóra. Det ár ett af de márkligaro Tidens tecken, att under det Riksdagsofverlâggningarne áro lângsamma, brydsamma och tyckas fordra all enighet, all samverkan till det âiskade mâlets, Fâderneslandets vâl, viumande, sâdane personligheter, sâdane schismer kunna uppstâ. Om det âr sannt att Riksdagen kostar Sju Riksdaler i minuten, huru mycket kostar đâ Wijkmauska affairen? Mâme Stockholms Tidning âr vârd sâ mycket?

Sâ vál Wijkmans, som nâgra andra ledamóters anffranden, meldelas in extenso. Motionairen âr deruti icke skonad, och flere be-
behándige allusioner tyckas gifva tillkânna, att motionen var af honom forrhastad.

Casper Wijkinan. Vôrdsamt Anfórande.
Dâ den af Riksdagsmaunen Insulin vâckte frâga, om min behórighet atl vara Riksdagsman, blifvit pâ hans egen och en annan Ledamots begâran lagd pâ bordet, i anseende till $\min$ fiânvaro, lârer meningen hafva varit, att lemana mig tillfälle till fórklating ofver motio nen, och jag bôr sâledes icke lemna obegagnadt detta tillfâlle, ehuru ofverflödigt jag eljest skulle anse mill yttrande derôfver. dâ de upplysningar, som fôr åmnets bedómende erfordras, lâteligen áro tillgângliga fór en hvar af det Hedervårda Stândet, och jag ej bôr betvifla, att frâgan fôr mânga bland dess Ledamóter eger nog interesse, fôr att pâkalla en noggrann och grundlagsenlig behandling.

Min âder âr allt hyad man behófver kảnna, fór att vara i tillfâlle att stadga sin offertygelse i âmnet. Jag âr fôdu den' 11 Augusli $\mathbf{1 7 9 6}^{6}$, och dâ, enligt Insulins egen uppgift, mitt engagement vid Artilleriet upphórde i Fe bruari mânad 1314, lavi jag fosjakteligen icke gjort tjenst vid denua Corps, sedan jag fyllde 1 q:de âret. Om det nu ock már ráteleligen kallas en ordinarie bestallning i Rikets tjenst, hvilket det dock icke âr, att hafva varit inskrifven sâsom Fourir vid en vârfvad MilitairCorps, ntan att derunder njuta nâgon $1 \delta \delta \mathrm{n}$, vare sig pà eller utom Stat, eller nâgonsin tjenstgôra, sâ har dock denna tjenst tagit slut lângt fôre den âlder, dâ jag efter lag var beráltigad att i Statens tjenst ingâ, hvilket såkerligen icke med laglig verkan kan ske, sâ lánge man ânnu ár omyndig och ur stând att âtaga sig en laglig f8rbindelse.

Det bôr hârvid fôga komma i berâkning, antingen min dâ lefvande fader, sâsom min formyndare, gifvit eller icke gifvit sitt bifall till det ifraggavarande engagementet, enâr jag blef befriad derifrânn, innan myndighetsâldern intraffade, och sâledes icke nâgot gilligt begif-
vande af mig sielf egt rum. Men imedlerlid ár dock hândelsen den, att min faders bifall icke blifvit gifvel, och att det tvártom varit efler hans ônskan och genom ulôfuing af hans Fórmynderskap, som afskedet fór mig bereddes. Hela milt ansifllande vid militairen grundade sig sâledes pâ en begângen olaglighet af vederBóraude, som der antagit mig, och hela forliden deraf blef, hvad den lagligen mâste blifva, eller en âtergâng of en ogillig aflandling med omyndig person, hvilken afhandling endast kunmat âdraga vederbobrande ansvar, men ingalunda medfofra fôrbindande kraft mot en yngling, eller fôr framtiden berofva honom nâgon of dess Samhâllsiátligheter. Sjelfva saken syues mig hârigenom vana nog klar, fôr att icke lemna ringaste tvifvel offrigt om dess utgâng. Jag anhâller dock, att, i afseende pâ sâtlet for dess behandling, fâ tillâgga hivad jag anser nódigt, till forrebyggande af en mójlig oformlighet. Det Lagrum, som hârvid kommer att fôljas, år 21 S. RiksdagsOrdningen, hvilken uti dess fôrsta upplaga, eller den af âr 1810 , förbehâller RiksStâuden deras proffningsrátt, endast i afseende pâ sâdane medlemmar, hivilkas fullmagter antingen icke blifvit godkânde vid den i Riksdagens bôrjan skeende granskning, eller emot hvilka, till fôljo af 18. S. nâgon anmårkning eger rum; och 18. S. upplager icke det hinder for Representationsráten, som hâr ât i frâga, hvilket deremot finnes i 15. §. Vore nu 21. §. ofórâudrad, sâ egde fôljaktligen icke nâgot RiksStând att prôfva nâgon dylik behórighets frâga, som den hâr våckta. Men en fôrándring har skett vid 1815 ârs Riksdag, hvarigenom 14. §. sfr stâld bredvid den 18:de, och satedes profningsrâtt inom Stând áfuen forbbehâllen, i afseende pâ medlemmar, emot hvilka anmârkning eger rum, till folje af 14 . §. Nu handlar 14. S. endast om BorgareSlândets valrátt och stadgar vilkor fôr behórigheten att till medlem af detta Stând vâljas; och denna âr 18 15 infôrda fôrâadring âr ânnu gâllande, sâsom infôrd uti den sista, eller 1825 ârs upplaga af Riksdagsordningen. Det lárer dâ ej kunna pâstâs, alt BondeStâudet genom omfômmâlde Lag-
fôrândring erhâlit någon rảtt att prófya sina Ledamólers behórighet efter RiksdagsOidningens 15. S.: och lika tydligt âr, alt nâgon sâdan prófuingsrátt fôre âr 1815 ej tillhórde nâgoldera RıksSlândet.

Slutfóljiten hâraf blir ganska tydligen den, alt fôrevarande anmârkning emot mig, hâmtad frân 15. \$. RiksdagsOrdningen, ej bordt hos Hedervârda BondeStâudet vâckas och ej annorlunda kan behavidlas, ân genom aiumálan hos behórig myndighet, som eger profva Riksdagsmannamakt.

## H. Jansson.

Vórdsamt till Protocollet.
Dâ den vårde Motionairen fôrklarat att icke andıa motiver ann nilâlskan for Grundlagens helgd fôranlâtit honom att vácka iffâgàvarande motion, hvavtill han trotl sig fimna ell stód uti 15. $\$$. RiksdagsOrduingen, sâ torde ingen ting deremot vara att anmárka, sâvida mãn kan antaga motionárens uppgifter sâsom tillforlitliga, och att det âberopade Grundlagsstadgandet i della fall kan eller bór tillåmpas. Jag kan likvât icke tillbakahâlla min fôrundrau derófver att den váide motionâren vid Grundlagens genomlásande fôretrádesvis fástat: sig vid vissa $\$ \$$., men deremot förbisett andra, t. ex. 79. §. RiksdagsOrdningen, som sladgar, "atl af Preste-, Borgare- ook Bondestánden má ingen frän Riksdagsorten ajresa elter frán Riksdagsófverlággningarne sig afhâlla, med mindre han dertill undfätt, genom Protocollsutdrag, tillátelse af det Stând, huartill han hórert", samt "att utan gállande skát ingen má begagna lángre tids ledıghet ân högst 3 veckor". Dả den várde motionáren icke dess mindre under fortgângen af detla Riksmóte vid fiere tillfâtlen âsidosatt dessa stadganden, sâvål i fôrra som i seduare fallet, hvilket for rhâllandeicke låer vara nâgon af Hed. Stândet obekant, dâ de gállande skíl som fóranlâht honoun dertill, hvarken blifvit infôr Stândet uppgifne, eller styrkte med-bevis fiân Prest, Lákare eller Barnmorska; sả tyokex jag mig håraf hafva
skâtig antedning sluta, det nâgon annan orsak; ŝn nitálskan fôr: Grundlagarnes helgd, mâtte hafva framkallat motionen. Det tillhór icke mig att hârvid fâlla mitt omdóme ofver nâgons handlingssâtt; nát egen $\delta$ fvertygelse bestánimer det, sâ mâ sedan allmâuna Opivionen vara Domare. Emedlevtid vâgar jag tro, att den allmáma rósten ingalunda ogillar medbrodern Wijkmans handlingssátt - att hans kunskaper och insigter i alla forrekommande mâl alltid varit hedrande och nytlige för Stândet, men ingalunda dess vârdighet fôruârmande. Dâ han sâlunda hvarken varit eller kan anklagas för nâgot brolt, eller genom andra handlingar giort sig foritjent det illiberala bemótande, som den vấrde motionấren honom ámnadt, sâ tror jag fôr min del det vara bâst att lágga motionen under bordet, der han kan fâ forifalla till det bruk, hvartill han kan vara passande.

## - Anders Nilsson i Tottarp.

Att sluta frâu de framstállda och synbarn motiverne i den motion, som den r1:le i denne mânad vácktes cmot Casper Wijkmans behórighet som Riksclagsman, liore man hoppas all Svenska Grundlagens helgd skall for framtiden finna en vâldig och nilisk vâktare inom Bondestândet i den várde motionáron Nils Insulin. Fiuktansvaidt af dock, att hans finKánslighet, mod och várma fồr den goda saken fôrt honom fôr lângt redan i det fôrsta stora fórso̊ket af hans hóga váktarekall. Han kan dock tillrátlavisas, och det bôr icke afskrácka thonom frân en fortsalt vandring pâ den uppât fôrande bana, pâ hvilken han bör hinna till on vida lógre, ófver vâra rấlplágningssalà mycket uppsatt och honom mera vâidig váktavebefattuing.

Âr det pâ alfvar, som finsulin vill hafva Wijkman skiljd frân Stândet, sâ mâsto vâl ocksâ saken alfvarsamt betraktas. Motionáren har gumdat silt pâstâende endast pâ r5. S. Riksdagsotdningen, 18. och 21. SS. vilja icke elter xáll vảl komma honom fill mâtla. Men den prôfuingsrâtt, som 21. §. tiflerkânner Riks-. Stâuden ofter den, som vid granskning af Full-
magterna eger rum, ár i sistnámnde §. begrånsad af 14. och 18. \$\$., af hvilka den $14 \$$. endast rórer BorgareStândet, och den 18 §. icke upptager det fall, som blifvit lagdt till gruand for motionen. Det vill hấraf falla sig klart, att 15 S . endast innefattar sádane vilkor, i afseende pá valbarhet till Riksdagsman af BondeStândet, hvilka fóre yalet ankomma pâ vederbórlig auctoritets pro̊fning, samt att den nu vâckta frâga icke lårer kunna Grundlagsenligt af Stândet upptagas och afgóras. Men om ock sâ vore, sâ âterstâr likvål att nójaktigt Iôsa den frâga, som hár Járer vara hufvudknuten, livad som vátteligen fôrstãs med ordinarie Bestállning i Rikets tjenst. År det primo en beställning och secundo en ordinarie bestállning, att vara inskrifven och âfven tjenstgórande for numer vid elt Regemente? Aukommer betydelsen háraf derpá, huruvida man af Staten njuter lon eller icke, och har Wijkman haft lon af Staten? eller ankommer den på hrem, som utnâmner till bestâllningen? Den forsta af dessa frâgor besvarar jag med Ne ; ; ty om Lagsliftaren icke fâstat nâgon sårskild betydelse wid ordet "Bestállning i Rikets tjenst", så hade ju meningen enklast och sâkrast varit uttryckt med orden "varit $i$ Rikets tjenst"; och efter denna min tolkning torde icke en Fourix vid Artilleriet kunna anses innehafva sâgon Ordinarie bestállning i Rikets tjenst, symnerligast om han ej pjuter $16 n$ af Staten. Kan âter betydelsen af detta uttryck fâ en obegrânsad utstrâckning, och år svaret pâ den af mig framstâllda sista frâga likgiltigt, sâ måste, med allt skál och utan all motságelse, alla do anses innehafva ordinarie bestállning i Rikets tjenst, hvilka af Staten njuta 1 Sn; och om on râfst anstâlles inom BoudeStâudet efter denna âsigt, sâ befarar jag stor vacance och nödvåndigheten of en stark recrutering. Uigallras ibland oss alla Kronolotsar, Fjerdings- och Námndemán, så befruktar jag att pluraliteten af Stândet sittev pá nâlar och farvál dâ med mângen vacker och gyllene utsigt. Hvad Wijkman enskildt betrâffar, sâ har den vârde motionájen . med sin nára och noga kâanedom af Wijk-
manska slágten, icke haft den godheten upplysa oss, huruvida Casper Wijkman, vid ifrâgavarande engagement vid Artilleriet, varit myndig eller icke, en omstảndighet, den Grundlagen sâ vål som Allmánna Lagen med yttersta noggrannhet afser och mâste afse vid alla forhâllanden, som i ena eller andra afseendet kunna inverka pâ medborgerliga ráltigheter. Posito, att han dâ varit omyndig, sâ ár ju hela den Historien ogild, och mângen, som icke besinnar detta, kunde lopa i ogjordt váder. Dessutom fôrekommer míg denna anmårkning nu, som att kasta jåsten efter i ngnen, sedan Wijkman i mer ån 13 mânader varít i utơfning af alla Riksdagsmanna-râtligheter, samt denna Riksdagens vigtigaste angelágenheter redan nâra nâtt sitt slut.

Slutligen kan jag icke undgâ att anmårka den giorde motionen, sâsom ett sâllsamt vânskapsprof af motionárens nármare bekantskap med Wijkmanska slágten; och icke heller kan jag slippa en liten forundran devofver, att Insulin upptrádt sâsom Anklagare i detta fall, han som sjelf, efter hvad Protocollerne utvisa, sistl. Riksdag var i mycket bryderi for sin Riks-dagsmanna-behórighet, och det af ett skâl, som torde igenfinnas i 18 . §. RiksdagsOrdningen. Om jag minnes râtt, sâ var han âfven under denna Riksdag en stark ifrare fór bibehâllande af indragningsmakten, och mot Tidningsskrifvares otidighet. Det faller sig ju då litet besynnerligt, att han af en Iumpen Tidningsskrifvares kittslighet eller uselhet nu kunnat lâta narra sig, att vácka en sâdan motion pâ alfvar.

Men kanske, nár allt kommer omkring, att hela saken blott $\mathrm{a}^{\mathrm{r}}$ ett infall af den lustige KlubbDirektóren, for att skaffa Stândet ett litet divertissement midt ibland de mânga, lânga och trâkiga Riksdagsgóromâlen. I hvilketdera fallet som helst, tycker jag, att vi nu redan haft nog roligt eller ledsamt af upptrádet, och jag hemstâller derfore, om icke motionen nu må forfalla.
(Fortsâttning.)
Tryckt i Kongl. Ordens-Boktryckeriet

# No 37. <br> AXPLOCKAREN. <br>  

Carl Johan och Konungen i Würtemberg.

TiTidningen Medborgaren berâtlar, att Konumgen i Würtemberg, genom en kungorvelse, tillkânnagifvit, det lhan hvajje Freteg a:ne timmar emottager undersâtare af alla classer, som hos honom hafva uaggot att andraga.

Dâ manser, humuledes Kouungariket Würtembergs innevânare nu först emottaga en formân, som Sveriges innebyggare lánge njulit och som hvarje land vât kan âtrâ ntt njuta, den, att fâ nalkas sin Konang och i Dess skóte nedlágga sina kunskaper eller sina bekymmer, kan man icke anuat, ân âfven deri fimna en anleduing till gládje fiver sin lyckligare belágenhet. Sedan lângliga tider tillbaka har int gen Svensk undersâte varit stångd ifrân mójligheten att nalkas siu Konung, och, i symnerlhet under Carl Johans regering, har denna mójlighet varit en láthhet. Hvar oeh en, som aumáler sig, âr allid sâker att fâ audience. Sả bôr det ock rara. Aristocratien, som i fordua tider slog en ring kring Kowungens person, för att aflagsun allt, som kuudo vara menligt fôr den, nódgas nu fôr tiden gâ mera varsant till vâga; deu xâgar icke uppenbara sig inom Konungaborgen. Olychlig den, som betâddes med att hafva afvist en undersâte, hrilken ónskade tala med Konungen! Exemplen verka alltid bât ofvanifrân. En lycklig gonius har ock sâ tillstallt, ait de fleste af Konaugeus tjenstgôrando Kammarherrar fôr det náryarande âro utmârbt hedelelige mân, till hvilka on sollicitant kan sga fullt -fótrocude. Demma post anses i allmânhet tôga makkipâliggande, ocli de jure at des vál ock sồ af demna beskaffenhet,
men den kan bestridas bra olika. Denna post, i en andryg och sâledes fór ringare likar liknōjd mans hand, kan lát bli förlryckante, dâ den deremot i en Śmsint, vállánkande och jedlig mans hand, kan bli ganska vâlgóraude. Sâ âr ocksâ forrhâllandel uu fôr tiden. Sveriges inbyggare kuma sâledes, med gládje och stolthet, vela sig lâugesedau vara i besitluing och âtujutande af en ráltighet, den Tiduingarno omtala, nyss som en grace vara beviljad ât Wüitembergs.

## Argus och Dagligt Allehanda: <br> Prenumerations-Anmälanden:

$\AA$ fven i de minsta detailler rojer sig, af hyad Audas barn forrfattaren ár. En sá ringa sak som en premumerations-anmålan eı bjuder till och med bevis hârpâ. Tidningen Argus anHoncerar sin anmálan om fortsátuivg, med pomp och stât; hau sâger:
"Sá snart Riksdagen slatas, hoppas Red. kunna godigóra siнa Lásare fór dex enforunighel, som Bladet oundrikligen vanit inderkastadt under Riksdagstiden, genom Redaktionens fôrbindelse att rôlja Rikselagsárenderma och att ur en granskande synpunkt lemna Lâsaxen redovisuing for dexas behandling och de interessen och asigter, som dervid varit i verksamhet. Ett stort resullat af denna Riksdag ák, imman don himer slotas, âtminstone gifvet i opiniongen; och detla resuliat kar ei tillintetgoras. Fores donna tidpunkt, pch innar elt sádant resultas
var gifvet, mâste hvarje Tidning, som hade nâgot mâl fôr silt slráfívande, till fôljd af sakens nator nótvfadigt antaga en nástan helt och hâllet politisk syftuing. Omstándigheterna medgifva, sedant detta resultit en gâng uppuâlls, alt vidga planen och, $i$ inâı af fôrmâga, âfven verkningskictsen. Pâ de fât, som derfôre efter denna tidpunkt miera án hitintills eshjuda sig ât Red:s hearbetning, vântar Red. ocksâ att finna den omvexling och den rekreation, hvaraf Red. ganska sâkert har lika mycket behof som

- Lảsaren; likvál árnar Red. iugalunda derfóre âsidosåtla ein Tidnings fórstà pligt, - stráfvandet fôr principer, det enda sått pâ hivilket en 'Tidning verkligen kan gagna; och principer alt verka fór, ges och mâste ges i hvarjo rigtning af litterár verksamhet."

Tidningen Dagligt Allehanda deremot, sedan nágra âr ansedd fôr er af de báste, om icke den båste, af Stockholms Tidningar, lofvar blott helt modest, "alt forffara it samma plan, och att efter Riksdagens slut meddela flere ut-och invikes nyheter."

Och ándock gifves ingen, som icke med mera noje ehtotser Allehandà ân Argus. Argi ofôrtrutenhet, alt gâ pâ med principer, år likvâl berômvárd, emedan den visitr, hurm stark den egenkära menniskian ât. Det ár alldeles omójligt [厄́r en skıiftstállare, att fâ sâ mycket orátt i sina principer, som Argus fätt - men han fortfur ândâ med eppstállande af dylika. Han Â. verkligt ofô:truten, Ocksâ honorerar Svenska publiken hans bemódanden, formodligen ur det skâl, alt man oj bôr binda munnen till, $p a$,

Det â dock' hesymerligt att publiken sâ gerna lâser pasqviller, helst emot Regeringer. En 'Tidskrift, som fôrsöker att lâta kyrkan stả midts $i$ lym, soin upptager och kalfattrar origtiga argaidei, varo sig af Regering, Stánder, Collegier eller hvilken som helst, men som ocksâ gôr váluyisa àt dessa auctoriteters bemódanden fôr dët raitta och samua, kam aldrig pîrâkna det interesse, som en Fromderi-Tidning, den dor akinig ser, âtminstone aldrig erkánaer, nâgot godt hos de Styrande. Publiken applâ-
derar Argus och - De Osynlige Bróderne. Mâste man đâ no̊dvândigt tro, att Publiken icke har kánsla och sinue fór det sanna, det goda? Mâste man dâ tro, alt Publiken i allmánhet bestâr af sâdane illviljoge frondórer? Iugalunda. Man mâste blott tro, hivad erfarenheten sâ bestâmt besannar: att Allmảnheten ár nyfiken och egenteligen fâster sig vid det piquanta, att den icke anser sig behoofva lópa, hvad den forut åger: offerlygelsen om Regegeringens goda vilja, om Styrelsens oaflorutia vaksamhet fór Rikels bâsta, om Konungens bemódanden fôr Sveriges vál. Denna fórklaring ấr den vackraste och troligen áfven den sannaste. Mâ dâ den loyala skriffistállaren gerna umbára prenumeranter; hani har sin tillfredsstållelse af uppfylld pligt, af rent nit fór Fádemeslandets vál och af alla goda medborgares gillande.

## Ny Riksdagsman för Stockholm, llous

- Sveriges Borgerskap i allmânhet, och Sveriges Fabrikóer i symmerhet, giovde en stor fórlust, dâ Herr Abraham Hiessleiter dog. FabriksSocieteten i Stockholm har nu till Henr Hiessleiters eftertrâdare valt Sidenfabrikóren Gou* telle. Det kan visserligen vara likgiltigt, om Bomullsbasken eller Mullbảrstrảdet blommar; men det ár ej likgilligt om den, som, $i$ dessa fôrbistringens tider, skall forsóka att upprâthâlla Fabrikerne, tillhór en mer eller mindre nódvândig fabrikation. Utg. vet, sâ vál som nâgou annan, att en Riksdagsman ej ait privat, ei åt bekládd med mationens fôrtroende, fóv att skydda och genomdnifva specialiteter, utan för att gagna det gemensamma fosterlandet; men Han vet ock, att Riksdagsmannakallet sâllan ur denna syopunct betraktas, hivarken af de vâljande eller af de valde. Herr Hiessleiter hade dessutom en vâl foritjent reputation, elt visst, ganska nytligt inflytande, som Herr Goutelle ocksâ mâhánda lean fôrvârfva. Besynnerligt âr det dock, att icke Stockholms PabriksSocietet
valde en Klädesfabrikōr. Hland denua respectabla coips finuas flere aktningsvaide mán, och en sâdam hade âtminstone haft det fôr siģ, att han talt fôr ell mera allmámyytigt interesse, an sidentillverkaren,

Herr Goutelle, som âr en fórmógerr man och visst icke utan huivud, har pả en gâng en stor fôrdel uch en stor olágenhet af sin fóregângare. Till den fôrra hôra: det interesse fôr fabrikerne, som Herr Hiessleiter fôıstod att viina, den aktuing fôr redligt, icke extravageradt, borgaresimue, som nódvándigt mâste lemna spâr efler sig; till den seduare, remplacamentet effer en klok, heder lig och allmánt âlskad fóretrádare, med hvilkea mau nódvâuligt ofla kommer att jemfóra eftertrâdaren, och som fordrar duthel austrâugning, fôr all cj vid jemförelsen fóriora. Huruvida Herr Goutelle lyckas i att lôsa detta problème, skall fiamtiden utvisa. Allmáuheten kommer nog att fâ uotis derom.

## Casper Wijkman.

(Forts, och slut.)

## Nils. Mânsson i Skumparp

ytrrade sig ungefârligen sâ hâr: "Dâ Casper Wijkman sjelf medgifvit, att han, vid sitt sextonde âr, varit nâgra mânader inskrifven vid Artilleriet, hvarifiàn han fôr sin svaga hălsa nỡgats afgâ, och denna tjenstgôring sâtedes intrâfrat under $\mathrm{W}_{\text {ijkmans }}$ omyndighets-tillstând, hvilket vål aldrig kan vará Gruxslagens mening att râkna som gildt - nnser ing den af Nils Insulin váckle motion bota helt och halllet fôrfalia, sâ mycket hâture, somi Casper Wijkman ár en of de skickligeste, om icke den skickligaste, i hela slandet. Om vi bitrâdde moliouáren, skullo vi detigenom ge ell liogst betânkligt prejudicat; lagame fôrordna bestâmdt att hvarje Svensk man skall praestera fem beváringsàr, och dâ vi bỏra fôrestâlla oss, att flee af vâa sóner, med nit och skicklighet, undex
dessa fem âren kunna tjena sig upp; sà bơra, vi vâl derforre icke betaga dem mólighelen att, i hảadelse de âtergâ till fádreus yrke, ádock blifva Rikslagsmån. Eljest vore ju skickligheten elt brott och otugligheten en dygd.

Nils Insulin har forklarat, att blott nit om Guundlagarnes helgd alpressat honom montionen; och âdock har ingen Riksdagsman, muder dema Riksdag, sâ flitigt ofvertuãde gruudlagen, som han. Dels mied, dels utan permission, har Insulin passerat nâra hâffen af Riksdagen ulom Stockholm, och jag yrkar alt Han mâte, till Slândels Cancellie, plikta dubbelt traktamente, for all den tid han utan permission varit borta."

## Anders Danielson

ansîg Wijkman aldrig innelaft ordinario bestâlluing i Rikets tjenst, emâr han aldrig uppburit lón, utau blott varit anstalld som surnummerair - och enár Konungens Fullmagt, efier Danielsons formenande, oundvikligen erfordras, fôr alt anses vara i Rikets tjenst. Inom Bondestândèt fiuuas KronoRátlare, Fjerdingsmân m. fl., som imehafva eller imehaft $1 \delta \mathrm{n}$, men de kuma val aldrig anses vara i Rikels tjenst, §fven trodde han, att ett prejudicat, of den boskoffenhet Nits Insulin hart asyflat, vore hógst menligt for Bondestândet, eufâr en beváringg 7 skyldig, som nuder bevâunggâtuen hándelsevis upplienat sig till underolficer, derigenom skulle besôfvas râlligheten at âtervânda till fadrens yrke och âtrujuta de dermed fôrenade rátligheter, hivaribland vâl den dyibaraste vore deu, att deltaga i Staudernes ófver laggningar.

Han fôrkastade sâledes motionen.

## Grefve Horn! Grefve Horn:

> Argns har âterâtt sin jusenis optimue spei, som sả. lâuge vait fiânvarande, och han har âter fâlı denna sin âllskling, fôrstâłkt och perSectionerad. Ocksá illuminerar Argus, den Lôgo resande till âra, sin Tidúng, med ell anfóran-
de af Herr Grefven, soin vál förljenar ett rum i Argus. I samning, Tryckfriheten afr ej inskrânkt i elt land, der dylika producter fâ tryckas. Hvarken Herr Filperre Auckarsvârd eller. Herr Rosenqvist af Âkershuh hade kunnat giort det báttre, hade kumat offentligare uppmana till myteri och uppror. H. Exe. Herr Grefve af Wetterstedts anforande, i anledning af Grefve Horns reservation, vederlágger, ehuru i den Grefve Wetterstedt sâ egna alldeles fór milda ton, detta fronderiets och fotktórvitlelsens alster, och dâ detta anförande hittills lâsts blott i Riksiagstidningen, tvekar Utg. ej att âfven infóra det hâr:
"Hans Excellence Grefve af Wetterstedt, Gustaf: Dâ Herr Grefve Horn, som icke ófvervar beslutet i Passevolance-frâgan, hvilket likyál af hans fria val hade berott, ansett sig bóra, med anlelning af en utaf Herr Grefve von Fersen våckt motion, lângt efterât afgifva sin reservation emot det fattade beslutet, och sáledes hafi fullkomlig betánketid att vâlja sina ord, i symerhet som han icke kunde hânforras af $\delta$ gonblickets intryck; sâ torde det ej synas formuderligt, oin jag upp,kjutit att anfôra nâgra numârkningar emot demna, i sả mânga afseenden, márkvárdiga reservation, intilldoss jag, genom ders genomlásuing, kunnat beståmdt $\delta$ fivertyga mig on dess ordstâllning och innehâll. Jag har nu vunnit dema upplysuing, och derigenour med ledsnad sett bekraftadt hvad mitt minne, effer elt hastigt âhórande, anmu ónskade fiuma twiîvelaktigt. Grundlagen tillágger hvaje Rikstagsman, som cj i Standets fattade bestnt instámt, rât, att sin euskilda tanka till Protocollet anmála; men den har icke kunnat afse, att detta enskikla yttrande af en egen, frân majoritetens afgóraude, skiljaktig mening mójligen skulle urarta till en offentlig anklagelse emot det fatade beslutet och till en dermed forenad uppmaning, att det icke âtlyda. Hela andan af vâr Grundlag bâr stámpela af en omsorgsfnil afsigt att skydda enskild xatt ochrallmân sâkerhet; men om den forma, ófvermodig och fowvâgen, skulle vilja inkräbta pâ den senares omxáde, och dervid sóka sig en vraugd
miledning i sjelfva Gruindlagens stadganden, sà behoffves endast dessas anvând kraft fôr att hejda forsóket. Ty i elt amat fall skulle Lagen fôrfela sitt ándamấl och Sambâllet upplósas. Vi tillıóra icke mera, lyckligen fốr oss och fór Fảderneslaudet, deuna sâ kallade fii-hets-lid, frân 1720 till $177^{2}$, som, i de flesta fall hânlig fôr vârt politiska anseende och vâra minuen, i mân af de stridiga partiernas vexlande segrar, gjorde, utan afseende pâ Lag och râtuvisa, ett frámmande inflytande gállande, som mákligt, ehuru skamligt, tyngde pâ offvertygelsens vigtskâl *).
(Fortsátuning.)

[^2]
## Herr Addners Concert.

Den Concert, Herr Addner gaf pâ Bôrs̈ salen, förskaffade Stockholms publik en skōn afton. Allt var vál arrangeradt ; och dâ man nu vet, att Concertgifvaren hade frossan, samma dag han spelte, fâr man dubbel anledning att fagna sig ât hans stora talang. Hurn mycket băttre shulle han ej blâst, om han varit frisk! Dubbelconcerten af Herrar Elvers och Randel, utgionde, efter Uig:s tanka, kroman af Concerten. Den var elt verkeligt másterstycke, bâde till composition och execution. Hr Almlôf declamerado vât, bvilket vál knappast behófver ságas; men compositionen i allmånhet lemnade föga spâr of Weber. Heit Addner lárer ảmna fôrefaga atmo cun ulándsk resa; mâtte helsa och bifall móa honom ófverallt, och han snart átervánda till fademeslantel, som i honom kan hoppes och med såkerhet vanta - en remplaçivt of den sâ allmánt álskade Crusell.

[^3]
## Grefve Horn! Grefve Horn!

$\qquad$
(Forts. och slut.)
Vi ega icke $i$ vâr Stals-forfallning nâgot egenmákligt Veto, sâsom fordom i Polilen, hvaraf fôljderna bordt vara lâıorika. Vi ega icke nâgot sâdant stadgande, som endast den anarchiska 179 Ja ars Constitution i Frankrike upptagit, att efter godtycklig prôfuing kunna motsâtta sig de constituerade Myndigheternas beslut; stadganden, fór hvilka Fórfattarne sjelfve, redan i dess linda, studsade, och som derfore genast, frân tomma ord pâ papperet, forıbytles till det gråsligaste tyranni, som nảgonsin verldens tidebócker kunna uppvisa *). Dessa allmånna betraktelser bóra vid detta tillfâtle icke synas frámmande, dâ man hồt Grefve Horn, i en afgifveu reservation och i trefaldig egenskap of Representant, Medborgare och Rotehâllare, stâmpla sâsom ể act af orättvisa och pâld det heslut, som af treune Riks-Slând blifvit fattadt, angâende Mótes-passevolancen; dâ den militárisk:a subordination omtalas, hvarmed fiâgan inom Ridderskapet octh Adelu upptogs, och som synes hafva jáfvat hwarje sundl omdơme ófver Incelnings-verkets natur; och dâ, ej nog hảrmed, han tillagger: att om éfpen Konungens sanction hárá skulle gifva en fulláudad landling àt Stats-malitens valdsamma

[^4]brytande af Contrakters helgd, sá funes dock intet lagligt âliggande för Rust- och Rotehâllare, alt en sádan handling godlkánna *). Nu frâgar jag, fir det icke ath fullkomligen missKâuna den ratt, som Grundiagen gifvor, att forvara vid Protocollet sin. serskikda mening emot elt fattadt beslut, att pâ sâdant såtl upphâfva sig till domare oiver audras meningar; att pâ sâdunt sátt âtminstone anlyda en uppmaning till olydnad emot havad Stats-makterne beslutit? Om delta âr Kepresemtantens vâlt, sâ âro natur-tillstândets tider intrâdda; och den materiella styrkan blix dâ râtuvisans måtare. Om detta âx Medborgareus sprâk, sâ mâste âtminstone ett annat Svenskt tungomál fór denne finnas, som nârmare ofiverensstâmmer med Fosterlandets minnen och hans bestammelse. Om detta ât Rotehâllarens afsigt, sâ upproser han sig till en oberoende och sjelfmyndigt beslutande makt inom samhállot, som fôismâr bâde Konung och Stánder. Nej, detta år och kan icke vara forthâllandet, och jag tror Afven, att Herr Grefve Hom, som vid delta tillfalle icke fórer nâgon amnan talan án sin egen, sjelf icke anar de eftertánkliga fôljder, som kande nppkomma af hans framstallda satser, on de pá allvar i hans eller nâgon aunans sinne uppfattade, kunde vimua verkstâllighet. Men sảdant

[^5]bór likvål icke foranleda dertilf, att de áfven losligen och utan anuan mening, ân syftning pâ dagens gny, blifvit frankastade. Arendet âr fôr vigtigt fôr att góras till en lekboll fór passionerna, ocłr đen râtte Medborgaren upphámtar, âfven under stridiga âsigter, endast en verklig âra af dessas lognande; men icke dâ han gifver dem en náring, som alltid, inom vât Land och med vârt sansade folk, skall fórfela sin môjligerr âsyftade verkan. Jag âmnar hár icke ingâ i nâgon bevisning om lagligheten af det fattade beslutet. De fórenade Utskottens Betánkande, af trenne Riks-Stând bifallet, har tillráckligen upptagit och besvarat de váckta betânkligheterna; men jag frâgav Herv Grefve Horn, huruvida han, om dess mening blifvit den gállande, skulle hafva fumnit fórenligt med parlamentarisk form, med aktning for sin rattt och med den hofsamhet, som âfven tillkommer en minoritet, ocle den pluraliteten i samma mátt alltió âr skyldig att âtergålda, att från den dá besegrade sidan reservationerna bס̌rjat angripa den formenta patriotiska subordination (ty i dessa leder kan ju âfven subordination funnas), hvarmed saken blifvit genomdrifven, ocl det jâf pâ allt sundt omdóme om dess natur, livarmed den varit attöljd? Hedo han ioke đả kummat svara, att minoritelen endast synes vilja tillerkânna ett sundt omd反me ât sig och sina vãnner; att man likvâl fórbeho̊lle sig nãgot ansprâk derpã, ehurw man vágade hysa en motstridig tanka i ámnet, och att ofelbarhet is egen inbillning, pá hvad sida den ấr má vara, ej har och ej fôrtjonav nágot varaktigt vâlde. Om han upptager denna uppranning till det vâttmátiga gensvar, han vid elt sâdant tillfâlle formodligen hade afgifvit, sả torde vid detta tillâmpningen lâtteligen kuma gôrase Fôv min enskilda tillfredlstállelse skulle jag סnska, att nârmare fã veta, ock samma ónskan forde mânga med mig dela, livaruti det âberopade och pá nârvarande fràga passande berómpärda efterdōme bestâiv, som etl annat Constitutionelt Samhaille gífvit. Jag gissar; att devmed menas en triffad ofverenskommelse uti ett frámmande Land emot ew befarad olaglig beskati-
ning, hvarom de allmánna Bladen med sã mycken ifver talat. Men utom det, att dessa sâ mycket utropade patriotiska Bolag, i verklighelen och pâ nármare hâll sedde, nedsmâlta till enstaka, spridda individer, hvars antal journalisnren soker att upp-pósa till hetydlighet; sâ âr, efter all anledning, hela ándamâlet ett spóke, uppstâldt emot ett annat spôke, att skrâma hvarandra i inbillningens verld, och fórmodligen aldrig komma att râkas i denna. Efter allt hvad jag nu anfórt, och dâ, efter min fôrmening, Herr Grefve Horns så kallade reservation innefattar en alldeles ny motion, helst den upptager en alternativ framstállning om Knektehâllets upphơrande eller Beváringsskyldighetens undantagande ifrân detsamma; sâ hemstâller jag till Ridderskapet och Adeln, om Remiss ã denna reservation mã beviljas. Ridd. och Adeln kan ulan afseende i sitt Protocoll lemna ett anforrande af en dess Stânds Ledamot, somx skulle ófvertuáda âfven gránsen for sin lagliga râtt och en skyldig aktning fôr Stándet; men mig synes, att del âtminstone icke obemárkt bôr till Utskott lâta afgâ ett yttrande, der tvẵnne andra Riks-Stânds utófvade makt och fattade beslut benámnas sâsom on akt off orâtvisa oeh vâld, sâsom fullkomlig taglöshet under laglig form. Om vi kunna anse oss. liójde ófver all verkan af dylika fórebráelser, sá ege vi icke devfóre rátt att i fôrvåg be. dómma hvad vâra Med-Slânder dero̊fver kumna tãnka och yttra. Sâledes vore det i alla afseenden, efter min tanka, ráttast, om $\mathrm{Hr} \mathrm{Gr}_{\text {. }}$ Horns reservation, endast fôr hans rákning qvarstodo i vára Protocoller, utan att till Utskott, sâsom begâirdt âr, remitteras; och det ã: hárá jag anhåller om Herr Grefvens och LandtMarskalkens proposition, if forening med dew redan af tvåne várde Talare begårde, om afslag â remiss af Grefve v. Fersens motion. Ridderskapet ocli Adeln har i formiddagens plennm medgifvit remiss af en lâng forelåsning af Hr Hjerta, till hvars afgifvande han hámtat anledning af Kongl. Majits Nádiga skrifvelse om vâckt frẫga angående lăttade lânebidrag fōr fastighetsegare. Han beklagade att denna skrif-
velse sâ sent blifvit afgifien; men den harlikvâl for honom bordt vara vålkommen, emedan den berelde honom ett ypperligt tillfalle att nedlágga ett nytt arbete, pâ ett af honom under Riksdagens lopp, redan ofia odladt fált. Det ấ vâl sannt, att snart blifva affen de nya variationerna pâ Herr Hjertas klagovisor nástan lika utslitna, som sjelfva det ofta bearbetade themat; men icke dess mindre gór jag en tillampning af den i förmiddags beviljade remissen pá den, som nu âr i frâga, och hemståller till Ridd. och Adeln, haruvida det icke kan anses tillráckligt, att pâ en dag blott remittera ett anffrrande af denna natur" *).

## Kongl. Sundhets-Collegium. Regium Collegium Sanitatis. Collegium Medicum, olim.

## (Med underlydande hemman och lafgenheter.)

Åta à Nio Medicinæ-Doctorer och Licentiater hafva hos Kongl. Maj:t i nnderdã́nighet anhâllit om dispence ifrân den ofverexamen, som SundhetsCollegium âr 1822 lyckats att fâ fóreskrifven for competence till vissa låkaretjenster i Riket. Visserligen âr Can-didat-eden forrfattad pá Latin; visserligen ãr MedicinalRádet Hedin dód; men en utmárkt fílolog, MedicinalRâdet Rooth, lefver ánnu, och sâledes år det bra underligt, att Collegium kunnat fôreslå en fôrfattning, som rakt annuferar en ed. Huruvida Collegii hârdragning af den skyldighet, som canditat-eden âlágger promovendus, kan stá tillsammans med orden i eden, mấ sjelfva verba formalia afgóra:
"Promitto deniqve, me in nulla alia Academia Examen Medicum subitaram aut Honores Medicos petiturum, et contentum fore loco

[^6]in futura Promotione, quem mili Facultas Me= dica adsignatura sit."

Huru man nu kau forklara, att en Medicinsk examen vid Carolinska Institutet icke afr nâgon academisk examen, lârex svâtligen begripas. Nog ir det sannt, att Institutet icke har namn af Academie; men der finnas ju dock bâde Professorer och Adjuncter, och, ánnu mer, om det átminstone icke âr Academie, sâ âr ju inrâttningen âunu mera lustre; ty den skulle dâ vara, hvad man hittills aldrig giort sig begrepp om, en Ófver-Academie. Man har sâledes allt skál at hoppas, det sollicitanterne skola vinna sin âstundan, och åtminstone denna gângen befria SundhetsCollez gium frân det obehaget, att nơdgas umbảra 8 ¿ 9 skícklige lâkare, fór det dessa icke vilja svåra falskt. Foljden af Collegii forfattning var lått att fórutse for hvarjo upplyst, Collegium blott, sâg den icke. Man prognosliserade genast om den, och, hvad man vantade, slog in. Svenska Arméns lákare-corps âr i denna stund ytterst defect. Konungens Nâdiga dispence kan dock hjelpa detta och gifva verkstállighet ât Stândernas beredvillighet, att anslâ en Fâluákarestat ât Sverige. En anmárkning vid den Nâdiga fórfatıningen framstâller sig dock ovillkorligt: då Kongt. Majat Sjelf i Nâder förklarat, att det tillâtes de Lákare, som redan aflagt der fóreskrefne Candidat-eden, hos Kongl. Maj: sôka Nâdig dispence frân Collegii ôfverexamen, - hvilket våt ungefárligen vill såga detsamma, som att Kongl. Majit âmmar dem derifrân befria, - monne ej sâ gerna ett rent stadgande af denna examens upphórande for desse Lákare kunnat ulgifvas? Eller ấv detta blott ett Nâdigt fórso̊k, att uppráthå̊la Kongl. SundhetsCollegii, sedan nâgra ẩr, sjunkande anseende?

## Om Presterskapets aflöning.

Allmánna Besvårs- och Oeconomie-Utskottets Betânkande, N:o 152 , angâende Presterskapets affóning, inneháller hufvudsakligen af-
slag â de gorda motionerne. En del af dem voro ock af den beskaffenhet, att det nástan var likgilligt, om de gillades eller ogillades; men Anders Danielsons och Hert af Silléns åro af en annan natur. Desse Riksdagsmãns motioner âro af en sâ ypperlig anda dicterade, och sa $\delta$ fverensstámmande med Tidens Anda, att de vål förtjenat nármare behjertande. Utg. infôr dem hãr, håmtade ur Utskottets Betånkande, och han inforr âfven Uiskottets utlâtande ófver dem. Sedan âmnar han infóra Uiskottets svar pâ âterremisserne af detta dess utlâtaude och slutligen sina egua reflexioner ófver detta magtpâliggande âmne.

## Transsumt af fórenámnde Betánkande.

"4:0 Af Anders Danielsson frân Elfsborgs Lán, af innehâll, att utskylderua till Presterskapet âro allfồ mângfalldiga, obestámda eller svâra att bestámma, att de i senare tider utfådade for fattningar om conventioner emellan Pastorer och Åhórare, âfven der de kommit till verkstâllighet, likvål ej afhulpit det våsendtliga grundfelet, som skall bestâ deruti, att Presterne sjelfve âro uppbơrdsimån och af sina âhơrare fôr egen râkning indrifva de lóner, som fôr tjensten dem tillkomma, tivaraf skalt folja, att tvist ofla yppar sig om lofne-persedlarnes fullgiltighet, och missảmja mellan Lảrare och âhórare forranledes. Till andvikande háraf, foreslât alltsâ Motionairen, att Presterskapets lóner måtle forvandlas till Statsinkomster och hela Presterskapet alltsâ, liksom andra Embetsmân, uppbâra sin lỏn af Staten. Presterskapets inkomster âro vål icko i det hela for stora, men bóra anonlunda och jemaave fordelas. De stôrre Pastoraten borde derfore minskas, de mindre sammanslâs, och allia Ya-stors-lóner, sâ vidt môjliggt vore, bestámmas till lika belopp. I lone-berâkningen borde âfven Bostâlls-afkastuingen ingâ. Fór att âtminstone fór framtiden bereda mójighatea af en sâdan jemkning fôreslàs on underdânig skrifvelse af Rikets Stander till Kongl. Majt, att en statistisk muđersókning mâtle anstâllas ס̂ver hela Riket, fór att utróna dels totalbeloppet af

Presterskapets affóning, jemfördt med dess personal, dels áfven mójligheten af Pastoratens fôrening eller delning. Hármed har fôrenat sig

5:o Samuel Jonsson, frân Oland, som affven anser fôr låmpligast, att Presterskapets Ióner mâ utgóras af Stats-medlen, med bíbehâllande af de dem anslagna bostâllen.

6:o Herr af Sillén, Georg Axel, yrkar likaledes, att den directa beróringen ReligionsL. ́arare och Âhórare emellan, i afseende pâ aflóningen, borde fórekommas. Till fôljd håraf fóreslâs, att Kronan mâ ófvertaga Presterskapets râtligheter och en bestándig tionde-rånta stadgas, berâknad efter hemmanets godhet. Denna rânta borde utgóras till Staten; och sả vål af denna Tionde, som af Kronaus behâllne råntor, der sâdane fiunas, borde Presterskapets allóning anslâs i sál och andra persedlar, och icke blott Kyrkoherdarnes utan áfven Comministrars och ófrigo Kyrkobetjenters inkomster sâlunda fôr alltid bestâmmas.
(Fortsåttning.)

## Rättelse:

I N:o 37 af denua tidning stâr, pâ forsta spalten, 6:te raden nerifrân: "de fleste af"; lás "alla".

Pi. 700 numrcr af Tidningen $A x$ plockaren, som, under loppet af âr 1830, Onsdagar och Lördagar utgifvas i Ahlbergs Boklada i Storkyrkobrinken, emottages prenumeration med 5 R:dr 16 sk. B:co is mümnde ställe. Utg., hwilken nu mera trokats att ófvervinna de hinder; som vallat Tidningens oregelbunina utgif vande, de sista veckorna of detta ar, lofvar ingenting annat an fullfoljande of Tidninforts plan, att uppsöka och allmüngöra allt, som, relativt till Utgifvarens omiome, kan interessera Allmänheten. För nya Prenumeranter äro de àr 1829 utkomne 40 numror att tillydi, emot a R:dr B:co.

[^7]
# No 39. <br> <br> AXPLOCKAREN. <br> <br> AXPLOCKAREN. <br> <br>  

 <br> <br> }

## Om Presterskapets aföning.

"Ett jemnare fôrlaâllande, stơrve och mindre Pastorat emellan i aflơnings-våg, borde âfven tillvăgabringas, och ofverskottet i ett Pastorat antingen anslâs att fylla bristerna $i$ ett annat eller ocksà blifva behâllning fór Staten. Deremot borde, i Motionairens tanka, alla likstolar och offrige smárre lóne-inkomster forssvinna, âfvensom Nâdâren, i hvilkas stâlle en ectesiastik Pensions-anstalt borde inráttas, grundad dels pâ anvista tionde-ráutor, dels pâ nâgon ârlig afgift af Presterskapets 1one-belopp."
"Sedan Utskottet sâlunda yttrat sig ofver váckta frâgor, rơrande Presterskapets extra lóneinkomster, fôljer i ordniugen att utlâta sig $\delta$ fver dem, som âsyfla ett fullkomligt upphâfvande af det hitintills fôljda systemet for Presterskapets aflóning, som borde directe utgâ af Staten. Detta år syftemalet af Anders Danielsons, Samuel Jonssons och Herr af Silléns ofvannámude Motioner.

Det synes Utskottet onekligt, att nuvarande aflóningssált medffr betydliga olaggenheter, som duck for det mesta traffla 1 óntagaren. En Prestman kan och bór, helst i svâra âr, ej med strânghet utkrâfva $\sin$ râtt. Vid dylika tillfâllen âr han âfven vanligtris nódsakad att emottaga såd, som icke âr afradggill, emedan han ej kau fordra amnan tionde, ân af ârets afkastning. Åfven dâ skórden ár god eller medelmâtlig, mâtte alltid den fattiges ofôrmâga i första rummet af Presterskapet behjertas. På detta satt uppkomma restantior och affkrifuin-
gar, som ârligen fofrminska $1 \delta$ nebeloppet, det mâ nu vara gruidadt i lag, som utsâter eu treltiondedel af verkliga afkastningen, eller, som pâ de ojemfofrligt flesta stâllen intrifflar, i hâfdvunuen vana, som ofla fórminskar det till hálften eller tredjedelen af hivad det, enligt lag, borde utgora. Ser man âter saken frần en annau synpunkt, ân den occonomiska, sâ tyckes nâgot fôrơdmjukande ligga deruti, att Prestern skall vara sin egen upplordsman, i synnerhet der, sâsom i flere laudsonter âr brukligt, Capellanerna mâsto personligen insamla en del af sin lón, havarigenom en laglig inkomst, pâ ett med Stândets vârdighet ofórenligt sât, nâstan antager utseendet af allmosa. Vore alltsì ondast frâgan om Presterskapets fôrdel och ett redigare och sákrare uppbőrdssátt, sâ borde Utskotlet utan tvekan tilstyrka hivad som mu blifvit fóreslaget, att Staten $\delta$ fvertoge Prestersknpets, liksom audra Embetsmáns afloning, ty hvarie Prestman skulle otvifvelaktigt vinna, att kunna pârákna sina inkomster pâ en viss tid oafkortade och i allmânhet oberoendo af de flera tillfâllighetêr, som de nu âro underkastade. Men hárvid móta andra betánklighieter. Att Menigheten med alstien af egen jord eller egua hjordar affonar sitt Presterskap directo och utan nâgon tredjes mellankumst âr icke blott i sig sjelf mera naturligt och enkelt, utan narmar âfven Lárare och Åho̊rare till hvarandra, oeh forranleder ett umggãnge, som âr nódvâadigt fôr det vâuliga fôrhâllande, som bồ ega rum mellan Láraren och hans Forrsamling. Sítur man mą Kronoheljeniugen mellan bẩge, skiljas de frân hivarandra af ell executiv upposi:desnan, sà ár forreningsbandet, âtminstone i della afsen
ende, upplôst, och det patriarchaliska fôrhâtlande, hvarpâ Prest-Embetet blifvit beråknadt, rubbadt i sina grunder. Hvad som fór nårvarande endast ât elt olyckligt undantag, blefve dâ det vauliga och regelmássiga, och allt afscende, som Lâraren kan och bōr gơra pâ den allmánna nóden elfer enskilda falligdomen, vore dâ omójligt. Utskottet tviflar, att nágon ráttskaffens Prestman skulle till sâdant pris vilja kópa en stôrre săkerbet fôr lónens oafkortade utgórande, och att nágon Fónsamnling skulle pá sådana vilkor kumna fôrmâs att frânfrâda en vana, som hon afft af sina fáder. Om tvister, rórande mitt och ditt, stundom yppas mellan Lárare och Åhơrare, sâ kommer detta onekligen mindre af uppbordssáttet, ân af sjelfva lónevilkorens obestámdhet, Jvilken pâ annat sátt bór octr kan aflijelpas. Vid verkstålfigheten af det nya fórslaget, sâsom det af Anders Danietson blifvit framstálldt, skulle dessutom betydliga svárigheter móta, livilka ej kunnat undfalla Uiskottets uppmárksamhet. Ofverfager Staten Presterskapets affôning, sá mâste den antingen utgã i natura-prestationer eller lôsas efter Markegâng- I forra fallet skulle Staten betungas med en mângd rântepersedlar, svâra att forvara och svarare att afyttra. I senare fallet fiter skulle tyagden drabba Allmoger, som i allmånhet har láttare fór att utgóra en ráutepersedel, án dess 1 Sosen i ett land, der rórelse-capitalet $\hat{\text { ar inskrankt och bundet, cir- }}$ culationen tróg och afsåttningen ofta omójlig. Den háraf uppkommande fórlágenhet skulle sâledes antingen drabja Statsverket i massa eller ocksá spridas i smất till hvarje enskild lóngifvare. Det lontagande Presterskapet vore det, som vunue hárpá, men det láv ei Soska sig em vinst, som vore forrenad med Statens fórlust eller FÓsamlingeus lidande. - Antagligare vore Herr af Silléns fórslag, som bibehaller naturaprostationerna; man det ã grundadt pá forntsátiningen om en altmãn jerukning emellan Pastoraterna till ungefárlig likhet, som skulle uppkomma genam de stómes delning och de mindres utvidgande: en tanka, den afiven $A n_{-}$ dors Danielsons yxkar. Utskottet nekar icke,
att en sádan ny reglering i mảnga fall kurnde vara bâde billig och nytlig. Men dâ man besinnar de hinder, som mâste móta dervid: folkets naturliga tillgifvenhet for den Ecclesiastikindelning, hvarvid det blifvit vandt; denna indelnings mângfalldiga sammanhang med landets civila indelning, som dá áfven måste fôråndras, kostnaden af en mángd Kyrkors ombyggnad eller fórflyttning o. s. v.; sâ synes ett sâdant fôrslag, âfven om det i sina grander godkándes, fór utfórandet antingen fordra århumdraden, eller, om det skulle ske hastigt, en brytning, som icke år af nâgot trångande behof pâkalladt. Den statistiska undersókning, som Anders Danielson fóreslagit, sâ vål fôr att utróna mójligheten af en sádan ny reglering, som total-beloppet af Presterskapets all ning, jemfórdt med dess personaI, saknar Utskottet skál att tillstyrka. Att undersóka mójligheter af hvad, som troligtvis ej kan blifva verklighet, tyckes onódigt. Beloppet af Presterskapets afloning i hvarje Lån kan fullstándigt utrőnas af Taxeringslãngderna, och âfven, ehuru mindre detaileradt, af de ârligen utkommande sammandrager of Bevillningen, och det fir Iâtt att finna dess forrhâllande till personatén, dã denne sistnåmude ár allmánt kánd genom Stifts-: Matriklerna. Hvad ândtligen angâr den pâstâdda olâmpligheten af Nâdãv, sâ âro ordinarie Nâdâr fôrsåkrade Presterskapet gerom dess i Grundlagen garanterade privilegier: de extra-ordinario tillhóra Kouungens benâdningsrátt. I intetdera hănseende lår uâgon ãudring kunna ske, utom: i constitutionel vâg, hvarófver Utskoltet ej eger att yttra sig.

Af dessa skál har Utskottet ef kunnat tillstyrka bifall $\mathfrak{a}$ sisfnãunde 5:ne Motioner."
(Fortsáttning.)

## Den objualne Gästen, Minerva och - St. Domingo.

Om Den Objudue Gãsten hade dơdt, så skulle icke Axplockaren nedskrifvit fóljande rader; men dả han blott byter om skinn och if
skepnad af Minerva âmuar ânnu en gâng genomresa Sverige, torde det icke vara ur vágen att fâsta uppmárksamheten pá en hanis artikel i N:o 52 fór den 25 November della ât. Som den sista series af Den Objudne icke fir alt tillgâ pâ publique stállen och Utg. icke âr prenumerant, har hans uppmárksamhet pâ demna artikel fórst váckts af Argus, som med en alldeles ovanlig, och man mâ vål tillăgga, olámplig, skonsamhet behandlat denna sak. Om vål nâgousir en paradox fórtjenar att med alfvar bekámpas, sâ ár det vâl den sattsen, som Den Objudne hår drifver, "att innehafvarne af Statens hógre embeteu bǒra, om de ej genom sin fódsel tillhóra Adels-stândet, dermed inToflifvas."

Det år verkligen hârdt, att beståndigt hóra sig forrelâsas den stora skillnaden emellan Adel och Ofrâlse eller, som man vál kan kalla det, emellan Hvita och Suarta. Ungefâr pã samma sãtt deducera Negerhandelns forsvarare sina apologier. Sannt åt vál, Den Objudne Gásten hav vál icke fơreslagit att sálja oss andra; troligen fruktade han, att Kópare skulle saknas. Han har dock medfálIt oss och, besymnerligt nog, stállt en fódd Adelsman, som duger till intet (exempleñ áro sâtlsynta, mende gifvas dock), i bredd med en ypperlig ofrålseman, som banat sig väg till Statens hofgre embeten; denne mâste nódvândigt jemnas med đen fórre. En skicklig och hederlig Offấseman, som, genom ett i alla afseenden utmårkt uppff́rande, vunnit sin Konangs nâd och fórtroende, som af Honom ráttvisligen befordras till Statens hơgre embeten, mâste dâ nódvåndige bli Adelsman, sedan han i sin ofrâlse-egenskap gagnat och lyst! Han farv icke njuta sin lycka i den stállning, hvaruti haia fötijent henne! Perspectivet af ett jemlikhets-illlstand med dem, hvilka, fôdde Adelsmán, icke behóft dessa anstrângningar, for att ernâ douna upphójelse, skall dâ vara hans non plus ultra! Och fôr fôrsta gángen uppioór den sâ naturliga ráttigheten hos hvarje menniska, att fáa afsága sig en fórmán. En gtupskare aristocratie liar vâl icke, pâ sednare tider, uppenbarat sig i
tryck. Hoppas Den Objudne verkligen att' fa denna framstâllning gillad af Nationen?

Ammorlunda lârde Minerva den unge Telemak, dá Hon, under skepuad af Mentor, undervisade honom. Mentor aflagger nu sin jordiska gestalt ock âtertager sin gudomliga; Hon uppenbarar sig hádanefter som Minerva. Blir Gudiunans sprâk lika med Mentors, sâ gôr Hon visheten ingen nytta. En sádan vishet fâr ingen entré - i Sverige. Svenska Nationen skattar Adelskapet som det bor skattas, som en belóning fór goorda tjenster ât Fáderneslandet; men Hon tror icke, att denna bel反́ning nódvándigt erfordras, fór att vara en utmårkt man; Hon tror, att den dygdige och skicklige Medborgaren alldeles icke blir dygdigare och skickligare, for det han blir Adelsman. Hon klandrar icke den Nâd, som upp-1 hojer honom dertill, eller den âregirighet, som emoltager upphójelsen, men Hon kan aldrig gilla den lára, som bjuder, att Medborgaren nódvándigt skall bli Adelsman, fór det att han fórtjent det.

Lángre ned i samma artikel beraftar Den Objudne, att ett Statsrâd, som nyligen aflidit, Hrảmtats ifrân Stockholms Bórs. Hvem ihågkommer icke hårvid huru:

Åsnan gick att sparka
Det sjuka Lejonet, som dog; $\quad$ -
Och skrek, sâ gorr den ṡtarka! - ?
En vred Genius, den man vål kan anse for en Satyr, Har narrat den Objudne att trycka demna artikel. Hela verlden vet, att Stats-1 Radet Schwan vâl fôrtjenade sin upplro̊jelse och vâl fôrsvarade sin plats. Stockholms Bórs kan: ocksá vál tâla đen smutsiga insimulationen. Den kau trôsta sig dermed, att denne man, hámtad ifrân Stockholms Bórs, goorde heder ât den, bevisade faetiskt, att en hederlig och skieklig Kópman látt kan anvâudas till Rikets Hógata vårf, och den torde till pả kópet trơsta sig dermed, att det i allmánhet kanske ej far sâ lâtt, att af fódde Adelsmán gôra ypperlige Kópmán. Hvarmed kan vâl Den Objudne trósta sig? Formodligen med den ofvertygelsent, att, sâ siart han hinner Statens hógre
embeten, ocksâ bli adlad. Eller monne Den Objudne har nâgot hopp' att bli Portugisisk Charge d'Affaires eller till och med Minister under Don Miguels regèring? Det år i allmånhet svârt att gissa, hvartut folk âmna; men hår ár det particuliert omójligt att fundera ut, hvad Den Objudne menar. Icke kan han âmna, att i Sverige, ett fritt land med en sâ ytterst liberal Konung, infora Frihetstiden och Aristocratien ; icke kan han tro, att, dâ snart sagt hela det ho̊fsade Europa bestámdt hyllar constitutionella samhâllsinrâttningar; dâ England, det sedan sekler aristocratiska England, hógt pâkallar Ofrâlse-stândets råttigheter, dâ Frankrike, genom en reaction, nyligen fôrgâfves âterstâllt den Aristocratiskt-Monarkiska principen; dâ nåstan hela Tyskland fâr constitutioner; dâ i symnerhet Báijern (ett erkekatholskt land) i sin forrtrafflige Konung har det starkaste sto̊det for folkets ráttigheter, — icke kan han tro, att den aristocratiska principen, under sádane auspicier, kan góra sig gållande i Sverige. Hvad menar han dâ? Troligen intet.

Ett par anekdoter till slut.
x:o. Dâ en viss armée hemkom frân en campagne, och snart sagt alla officerarne erhóllo orden Pour le Merite Militaire, trâffade en quick man, en af dem, som ingen orden erhâllit, och yttrade dervid: hvad ondt har vál denne stackaren gjort, efter han icke fátt sin orden?

2:0 En mycket bekant quick general yttrade, dâ han fick en orden: det ât vál ingen heder att ha den, men det ár ándâ skam att vara den fórutan.

Pã samma sâtt mâtle vâl den Objudne anse Adelskapet, sârdeles som man blott behófver vara Expeditions- eller Protocolls-Secreterare, eller Kapten i Arméen, fór att erhâlla det. Och pâ detta sáll kan man raisonnabelt forklara Den Objudnes Artikel: han har blott velat slámtio.

Herr Bergs recett.
En at Svenska scenens veteraner, Hr Berg, hade sin recett fôrlidne Tisdag. Ófver trettio
ârs tjenstgóring vid Theatern, oklanderlig skicklighet, hederlig karakter och ett álskvårdt våsende ha giort Herr Berg till Svenska Theaterpublikens álskling. Man har aldrig satt $\mathrm{Hr}_{5}$ Berg mycket hógt, men han har ock sjelf aldrig satt sig lâgt. Man ser honom alltid med nóje. Om han just icke varit af de sublimaste acteurer, som pâ vers och prosa besjungits, sâ har han, ock aldrig varit fadd, alltid fôrsvarlig, ofta god. Huset var fullt och Hr Berg emottogs med hjertliga tecken till bifall och vånskap. Slatan och L'Irato uppfórdes. Den forrre en gammal sentimental Dram, den sednare en ógonblicks-product af Mehul, som dermed ville ridiculisera den Italienska musiken. Bágge vál kånde af publiken. Emellan pieserne exeqverades några variationer af Herr Elvers. Denne unge konstnár lârer komma att gâ bra lângt. Det ár en verklig njutning att hóra honom. Om det tillâtes Utg. att jemffra honom med vára lefvande artister, skulle han villja pâstâ, att Herr Elvers sóker att fôrena Herr Beers starka strâke och concert-viol med Herr Kapellmástaren Bervalds utvalda och ytterst, gracieusa Kammarspel. En forrening af så Sfverlágsna, ehuru stridiga, talanger mâsto fortjusa; ocksâ skőrdade virtuosen ett lika allmânt som vâlfortjent beróm.

Pd 100 numrcr af Tidningen $\boldsymbol{A x}$ plockaren, som, under loppet af ar 1830, Onsdagar och Lördagar utgifvas i Ahlbergs Boklada i Storkyrkobrinken, emottages prenumeration med 5 R:dr 16 sk. B:co a nümnde ställe. Utg., hvilken nu mera trckats att öfvervinna de hinder, som vallat Tidningens oregelbundna utgifvande, de sista veckorna af detta $2 r$, lofvar ingenting annat än fullföljande af Tidningens plan, att uppsôka och allmängöra allt, som, relativt till Utgifvarens omdöme, kan interessera Allmänheten. För nya Prenumeranter äro de dir $182 g$ utkomne 40 numror att tillgd, emot \& R:dr B:co.

Tryckt i Kongl. Ordens-Boktryckeriet.

# N을 40. AXPLOCKAREN.  

## Om Presterskapets aflöning.

(Forts, och slut.)
Detta Betånkande bifölls af Preste- och Bor-gare-Stânden, hvilket ocksâ var helt naturligt. Det fôrstnåmude Stândet ville ha saken på gamla foten, hivarem mera nedanffre, det sednare âter ansâg frâgan likgilltig fór sig, och begagnade tillfâllet att góra Preste-Stândet en artighet - forr att vid tillfaille fâ en annan igen. Gâfvor och gengâtvor uppehâlla vánskapen tângst. Se der áter en verkan of det hervilga representations-saftel! Adeln och Bônderne deremot, hvars skinn det galler, âterremitterade Betãnkandet, och Utskottet, som af Herrar Ribbings, Cederstrôms, Anckarsvárds, Excellencen de la Gardies, Thams och Riksdagsmannen Anders Danielsons grundliga anmấrningar, bordt finna skál att ândra sitt utlâtande, gjorde, hvad Utskotten under demna elåndiga representation vanligen góra, det hemstallde pórdsamligen:
’att de dervid gjorda anmârkningarne mâtto fôrfalla." - Utskottets ntlâtande, angående Anders Danielsons anmârkningar, inforres dock in oxtenso; hans aumârkningar voro de svâraste att bita pâ, och Útskottets bortraisonerande af dem, visar Riksdags-advocaturen i sin gloria.
"Betráffande dernăst Anders Danielsons ytterligare yrkande, att Staten borde ófvertaga Presterskapets affơning, sâ har Utskottet hârófver redan yttrat sín tanka, och dả inga nya skâl blifvit framstâllda, fâr Utskottet, i afseende pâ de fôrut anfórda, eudast âberopa sitt redan afgifna Ullâtanide. I afseende âter pã en
allmån undersökning om Presterskapets Loneinkomster, torde fầ aumårkas, att dessa bestå antingen i Kronotionde eller Bostálls-afkastning eller Tertial- och Qvick-tionde, eller slutligen i peuningar. Krono-tiondens belopp âr i officiel våg bekant. Bostållsafkastningen lâr svârligen kumna bestámmas såkrare eller annorlunda, ân som nu sker genom Taxerings-Comitéerne. Tionderna utgâ antingen efter laga kraftvunna ófverenskommelser, eller efter gammal hâfd, och i intetdera fallet âr beloppet nâgon hemlighet; eller ocksâ utgo̊res Tertialtionden i Strâet, beror sâledes pâ ârsvâxten och kan icke pâ fórhand beråknas. Peuningeinkomsterna, slutligen, bero for det mesta pâ tillf̂lliga Ministeriela fórrât!ningar, hvilka svârtigen lâra kumna med nâgon sâkerhet calculeras. Hela undersőkningen synes alliså dels offverflódig, dels osåker. En underso̊kning âter om mójligheten att utvidga eller inskråuka Pa storat till ungefarlig likhet mâste, om den skulle leda till nâgot resultat, omfata bela Riket och forrutsâtter en total rubbning af vâr nârvarande Eeclesiastique-indelning. En sâdau jemkning kan visserligen hâr och der âstadkommas med fordel; men i helt fortfar Utskottet att anse den outfơrbar, dâ liâr icke âr ett nytt land att bebygga, befolka och indela, utan det gamla Sverige med sina mångfalldiga local-skiljakligheter och en deraf beroende Kyr-ko-indelning, helgad af âhundraden och rotad i folkets sinnen. Att nu en reglering, som i mânga fall kunde vara billig och nyllig, likvål i stort kan finnas overkstafllbar, ậr en satts, som dagliga erfarenheten bestyrker, och som derforre ej lân innefatta nâgon motságelse. Ic-
ke allt ónskvârdt âr derfôre genast mójligt, och det âf endast i motions- eller anmárk-nings-vâg, som Utskottet mâste erkánna, att ingenting ât omöjligt,"

Det âr verkligen mâkvárdigt, huru det Hógvôrdiga Prestestândet brottas emot alla fóreslagua lónefórbáttringar fôr detta Stând. Sâ har det varit ifrân lângliga tider tillbaka; sâ lár det ock bli, ânda tills en stark vilja såtter sitt veto emot delta tillstând. Hár finnes ingen sâ gammal Svensk, som minns de tider, dâ nationen varit nójd med Presternas aflóningssaftt, och vid alla Riksdagar har denna nationens ovilja uttryckt sig. Det Hógvórdiga Stândet kan ej neka detta, affvensom den mángd af gruudliga raisonementer, som uppenbarat demna nationens tanka. I denna vâg ât sâ mycket sagdt och omsagdt, att man nu mera tar for afgiordt, det blott Ståndets privilegium skyddar den fortfarande oráttvisan. Åfven vid deuna Riksdag hafva tal derom hâllits och motioner yâckts. Uiskottet har dock ej lyssnat hårtill, utan lâter allt vara pâ gamla foten. Man sjynger och omsjunger den gamla visan, om nódvândigheten af belóningar fór hógre lárdomsfôrtjenster, det vill sâga, om sámre och báture pastorater. Âr 1823 yttrade Utg., som Riksdagsman, hvad han i dag, efter sex ârs ôfverlággning, som Tidningsskrifvare âtertager:

Pastoraterne behófva ej vara olika till sin revenue, fôr att belóna den 7iógre lárdomen. Den hógre lârdomen har i alla fall sin belőning, tillrácklig nog att vinna afseonde och sâ laga, att denna hơgre lârdom ej dôr ut. Deuna belonning bestâr i det angenâmare præ-parations-lif och det tidigare erhâllande af oberoende lifsbergning, som den academiskt $1 \leqslant 1$ de erhâller.

Om alle pastorater uppskattades och den êhâllne qvoten dividerades pâ pastoraterne, sâ att alfa pastorer blefve lika lónto, sâ ligger dock den neadomiske candidaten så mycket ófver, att hvar och en, med intellectuel och materiel formåga utriastad, hâldre skulle válja den lârda fin den sí kallade ox-vágen. En candidat, som våljer den forra, njuter en angenâm ungdom
som docent och adjunct vid Academien, som, lector eller collega vid de mindre undervisningsverken; haus lárdoms-specimina beráttiga honom att vid tidigare âdder erhâlla ett pastorat, och han har aldrig erfarit adjunctens oeh capellanens obehag. En âter, som gâr oxvâgen, som helt simpelt blir prest, traflar och tjeruar, 10 a 20 âr, som hjelpprest och comminister, och erhâller, efter en trâkig ungdomstid, vid 40 a 50 âr, det oberoende, som hans lârde kameat redan har vid 30 . Åro icke dessa fórdelar nog? Skall nu, till pâ kôpet, den lârde? kamraten, utom alla dessa fordelar, utom fórdelen af en alltid angenámt passerad ynglinga- och ung-doms-âlder, âfven ha den, att vid 30 âr fâ ${ }^{2}$ a 3 gângei sâ stora inkomster, som hans mindre lycklige, men lika upplyste (mâ man skilja emellan upplysuing och lârdom!) lika, ofta mera gagnande medlıroder? Det lárer knappast behófva ságas, alldeles icke bevisas, att en simpel prest i allmánhet gor lika mycket, ofta mera gagn i sin fórsamling, in en graduerad.

Dessa reflexioner pâtvinga sig hvar och en, som tánkt ófver detla ámne; de kunna antagas som axiomer. Hvarifrân kommer dâ den. na ovilja att fóretaga en raffst, med áfven pastoraterne?

Svaret âr icke svârt, men det âr disharmoniskt. Axplockaren vágar det dock i tryck, fifven med fara af en action.

1:0 "Det hógre och lârde presterskapet âr egentligen det, som representerar vid Riksdagarne.

2:0 Presterskapet i allmánhet âlskar att ága inflytande pá fórsamlingsboernes fusliga angelágenheter, och dertill bidrav nuvarande aflóningssåu."

Mâ man rynka pá nåsan, dra på axlarne och utskrika detta svar som ett blasphême. Sanningen ât hâr sâ enkel, sâ naken, att Utg., utau tvekan, skulle underkasta dea en votering Sfver riket. Hinc illae lacryme. Derifiân det motstând, som alla forrsók alt jemka prestrāttigheterna bestảndigt rôna.

Ibland sina vâmuer har Utg. ocksâ den lyckan att râkna flere hederlige, râttskaffens
prestmán, affen i nuvarande Prestestând, och till deras tysta, om ej hógljudda erkânnande, vådjar han.

Ridderskapet och Adeln har afsagt sig nistan alla privilegier; Borgerskapet har vâl icke afsagt sig sina, men man har sâ behándigt fórstâtt att góra dem till ett chartek, att de nástan icke mera de facto existera; Bondestândet har inga, utan drager, i ordets egentliga bemârkelse, dagens tunga och Thetta - skulle dâ icke ocksâ det Hógvōrdiga Stândet, representanten for Rikets upplysning, vilja bórja att predika med exempel?

Nationen, Hôgvórdigé och Vórüige Herrar! Nationen ât utledsen pâ Presterskapets afloningssât ; J mâ declamera sâ mycket Eder lyster; Nationen tror ándâ, att J áren Statens tjenare, tillsalte, att, emot 10 n och belalning, undervisa folket i Gudalârans heliga mysterier och Moralens lika heliga bud och befalluingar; att J icke áren, icke kunnen, icke bóren vara något mer - och Nationen vet, genom tusenfalldig erfarenhet, att en simpel piest gagnar $\sin$ forsamling lika myeket, upplyser och forbáttrar lika mycket, som den sprânglárdaste theolog. En af Sveriges lárdare prester och Stockholms mest âlskade predikant, en man, som vafl i detta afseende kan anses som den mest competente domare, Biskop Wallin, fóredrar ofta, i sima fôrtráflliga predikningar, detta atmne - och Utg. har flera gânger, med hiertlig tillfredsstálelse, hôrt honom ur Guds eget ord bevisa faffângligheten oc̀h otillráckligheten af menniskors lârdom, dâ den anvândes till andeliga ting. Allmánna eifarenheten besannar ock detta; hvarfôre icke dâ vidtaga en reform, som i lângliga tider varit ansedd nódig och nyttig?

## Valsar, Anglaiser och Potpourvier.

En Tysk Tidning fôr i âr, såger:
flere hárvarande musikhandlare goda affar giorde-

- dansar af alla slag och under de löjligaset tillar. Sâ lângt har det dâ kommit med den grasserande, befângda smaken, att dylika allotier hóra till de gângbaraste, ja nástan ensamt renderande artiklarne, under det att Bethovens, Spohrs, Webers, Moschelles's, Onslows, Romne." másterstycken ligga osâlde i Boklâdorne."

Monne man icke kan anvánda dessa yttranden âfven pâ Stockholm? Dâ man ser den rasande ifver, hvarmed man fórvalsar och fórpollskar de utmárktaste melodier á utkommande stora verk, den mángd af usla klavérutdrag ur de stôrsta mástares arbeten, de smâ-potpourrier o. d., som dagligen annonceras till salu, under det att compositeurernes classiska verk ligga osâlde $i$ bohlảdorne; sâ mâste man medge, att den grasserande, befängda smaken áfven hunnit oss. Ett musikfórlag af det sortament och den rikedom, som fôr nárvazande finnes i Óstergrenska bokhandeln vid stora Nygatan, har troligen alding fórr funnits i Stockholro; men ingen koper. Polpourrier, potpourrier, valsay, valsar, afe hvad man vill ha. Ocksả gâr man flitigt pâ med att stympa, afkorta och - fôrstôra. Vi kunna ej fordra elt stort, elt klassiskt arbete, vi smálta det ej. Deu legèra snómos-musiqven, uppblandad med litet sylt af Rossini, ffr den, som smakar bást. Dock, hvarfóre strida mot strómmen? Hivarfóre rátla smaken hos andra? Om smaken bơr man ej dispulera, âr elt gammalt ordsprâk. Mâtte blott vâra Musikhandlare, lika med Munkarne i Medeltiden, ât vára eflet kommande forrvara ell exemplar af hvaje másterstycke, sâ att, nâr denna fôrbistringens tid en gång upphơrt och den goda smakens áter intrâder, de âtminstone icke mâtle vara fórlorade! Dock, denna ónskan blir nog uppfylld, derfôre sórjer Allmảnheteu. De klassiska mástersiyckena bli nog liggande ii Ôstergrenska boklâdan; icke heller behófver man frakta, att någon Omar nu mera framtráder och lâter brânna hela samlingen - utan betalning; ty med detta vilkor skulle den såkert stâ att erhâlla, áfven till delta ándamál.

## St. Barthelemy.

Dâ det kan vara interessant att se, huru det slâr till med Sveriges besittuing St. Barthelemy, infores

Stats-Utskottets Memorial N:o 346, i anledning af K. Mits Nâdiga Skrifvelse, angâende inkomsterne frän Ón Sb. Barthelemy.
K. M:t har under den 20 sistl. Nov, till Utskottet aflâtit en sâ lydaude Nâdig Skrifvelse:
"Genom Nâdig Skrifvelse af den 8 October 1823 meldelade K. M:t Riksens dâ fôrsamlade Strs Stats-Utskott underrátelse om fórhâllandet med inkomsterna frân Colonien St. Barthelemy och om de orsaker, som dâ voro verkande pâ denna $\delta_{s}$ handelsrórelse och afkastning.

Den Sppaade handelsgemenskapen emellan NordAnaericanska Fórenta Staterna och Engelska Colonierna i Vestindien, som egde rum i kraft af Engelska Regeringens âr 1833 fattade beslut, fortfor under derpì fóljande fyra âr, att i rórelsen pâ Ón St. Barthclemy ooh i K. M:ts deraf beroende inkoonstor forrorsaka ett lágervall och en minskning, som ej kundo anuat ân fôr K. M:t blifva ganska bekymmersamma. Da hógst betydande forrskott, hvarmed K. M:t redan sett Siz fôrantâten Komma Barthelemyska Cassan hấstâdes till unasâttuing i och fôr sâdane à densamma auvisade ntgifter, hvartill pâ Rikels Stat ingen tillgâng fauns, men som af behofvet voro pâkallade, mâste, sedan Coloniens intrater ej lângre motsvarade de oundgângeligaste fôrsvars- och forrvaltningskostraderna, livarken pâ stâllet eller i Moderlandet, ånnu ytterligare $\delta$ kas genom betydliga och ârligen vâxande Summor, ehura intet tillfalle fôrsummades att, genom indraguing af Embeten och-arfvoden, nedsáta utgiftstaten till minsta mójliga belopp.

Nár: Eugelska Regeringon ir 1826 forkla-
rade, det tillâtelsen for de NordAmericanska Fofr ${ }^{2}$ enta Staternas fartyg, att besobka Engelska Colonierna, skulle den 1 December samma â upphóra, bórjade man hysa det hopp att handeln pâ S. Barthelemy skulle vinna nâgon tillvâxt. De i Danska och Hollandska Frihamnarne, fôrnâmligast i St. Eustache, vidtagna âtgârder, bestâmde K. M:t att under den 17. Jan. 1827 anbefalla alfârdandet af en ny Tulltaviff, hyarigenom dels Tullafgifterna â inkom= mande och utgâende Varor nedsattes till 1,2 à hoggst 3 procent, dels vissa andra umgatder afskaffades.
K. M:t hoppas genom denna forfattning fór framtiden betrygga Coloniens fôrmàga att utgóra kostuaden af dess förvaltuing och oumbârligaste fórsvars-anstalter, âfven emot $\mathrm{Sj} \delta \mathrm{B}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{of}} \mathrm{f}-$ vare, men har ock forresett, att nâgot betydligt ofverskott utffiver hivad dessa utgifter kraffa, ej heller blifver att fôr fimmtiden pârâkna. De forskotter, K. M:t bestridt $\quad 1$ som âto Dess fordringar pâ Cassans blifvanue tillgângar, utgjorde den 1:sta sistl. Octobe en summa af $192,33_{9}$ R:dr B:co, 32 sk. 4 rest."
K. Mit forblifver R. Sters alsUtskott mod all Kongl. Nâd och ynuest vâlbevâgen.

Datum ut supra.

## CARL JOHAN.

## G. af Wetterstedt,

Detta K. M:ts Nâd. tillkånnagifvande, om fôrhâllandet med inkomsterne frâu $\mathrm{O}_{\mathrm{a}} \mathrm{St}$. Barthelemy, under den tid, som framflutit sedan âr 1825, dâ afven underrátelse i berórde âmne R. Sir meddelades, har Ulskoitet ansett icko fordra aunan âtgárd, in att till R. Sx detsamma vórdsamligen frambára. Den 5 December 1829.

Tryckt i Kang 1. Orilens-Boktryckeriet.


[^0]:    

[^1]:    Tryckt i Kougt. Ordens-Boktryckerict,

[^2]:    *) Nej Herr Grefve, vi tillhüra ieke mer dessa tider; men just deri ligger orsaken till de bemōdanien, som orolighetsstiftare af den aristocratiska ligan använda, för att dit áterföra oss. Det nuvarande Iugna Sverige erbjoder ingen ting för deras rollystna perspectiver. De kunna icke fördra Sverige lugnt och lyckligt under en Konung, som det sjelf valt och som, märkom det үäl: icke använder dem.

[^3]:    Tryckt i Kongl. Ordeus-Boktryekeriet

[^4]:    *) Tror Hr Grefve af Wetterstedt, att Sveriges nnvarande radicaler, att de personer, som an benamna som 4) valdshandling, suart sagt alfa Styrelsens atgärider, skulle frugta för 1593 ars Franska Constitution införd i Sverige? Trox Herr Grefven icke, att dessa personer skutle ifven kumna lemia an Robespicrre, Marat, $\therefore$ St Juste o. s. v.?

[^5]:    *) Hyarfore si skonsamt bemita dessa förndäickliga satser? Mvarföre icke wont ut süga Herr Grefive Horin, att dyIka nppoaningar till olydnad emot Regeringens pá Ständernes beslut grundade författning och pabuyt, reat of äro - Upprorsskriän. Huru lauge Svenika Constitutionen och Representationswätten kan fortfara, med dea utsträckning 1899 ars Rikslag derit gifvit, mâ Guil vefa, - men att massan af nationen afskye dessa yitrandeq, det veta pi.

[^6]:    *) Det måste vara ha̋rdt för em man med Grefve af Wetterstedts snille, att nö́dgas använda det på sả klena föremál. Som sann patnot har han doek icke knennat undgă att ifven begagna sin representations-rátf, ocli Syerige stadnar derför i fürbindelse hos honom.

[^7]:    Tryckt i Kongl. Ordens-Boktryckerich

