de hemliga tillstallarne af denna dagens händelser, och i Fersens fall kunnat åse det Gustavianska partiets, hvars seger skulle allvarsamt hotat deras egen trygghet, såsom sjelfve varande bland de kraftigaste upphofsmännen till Gustaf Adolfs störtande.

Utgången af dessa bedröfliga uppträden kunde således svårligen blifva någon annan, än den vi skola berätta. Val finna vi, att det lyckats Düben och Ehrengranat att bereda Fersen skydd bakom gardets linier, och . att några bajonetter füldes, für att hindra hopen att påtränga; men straxt infann sig bataljonsbefälhafvaren baron Djurklou och befallde de fallda bajonetterna att läggas pả axeln ${ }^{7}$ ). Sålunda bereddes åter fritt genomtåg för det framrusande folket, och med möda kunde baron Düben införa den olycklige i stadsvaktens vaktrum på Rådhuset. Nàgra ögonblicks andrum skänktes honom härigenom, hvarunder han för att lindra sina smärtor begärde och erhöll litet vatten, det han i brist på annat kärl begärligt drack ur en - bytta! Men snart inrusar från motsatta hållet den blodtörstiga hopen och rycker Fersen ånyo ut på Ràdhusgården, der han under de rysligaste misshandlingar kullvräktes. Han hade allt detta oaktadt dock ännu så mycken styrka i behåll, att han reste sig på knäna och utropade med sammanknäpta

[^0]knäpta händer och blicken vänd mot himlen: „Gud, inför hvilken jag snart skall slả, jag beder dig för och jag förlâter mina bödlarn ${ }^{8}$ ). Ögonblicket derefter kastas han ånyo till marken, och en viss till båtsman förklädd officer, svärdsordensriddare och innehafvare of tapperhetsmedaljen, vid namn Tandefelt, gjorde slut på detta fasaväckande skådespel, i det han med begge fötterna hoppade upp på och knäckte den olyckliges bröst, hvilket med detsamma drog sin sista suck.....

Så slutade ett lif, invigdt àt ridderligheten, uppburet af rikedomens glans, ett frejdstort namn och alla den jordiska lyckans håfvor. Förfärande exempel på menskliga hüghetens vansklighet!

Vid underrättelsen om det öde, som vederfarits hennes bror, och den fara, som hotade henne, om hon qvarstannade i Fersiska palatset, beredde sig grefvinnan Piper att fly. I första fürskräckelsen erbjöd henne grefvinnan Engeström, således hustrun till en man, den hon så djupt fürolämpat, en tillflykt i sitt hus, som lảg midt emot det Fersiska. Vi känna icke, om hon vågade antaga detta anbud. Men klockan 9 om aftonen (den 20 Juni) begaf hon sig, fürklädd till mjülkförsäljningshustru, och beledsagad af baron Klinckowström och hertigen of Pienne, med lätthet trippande trapporne utfüre i det stora Fersiska palatset (hon, som i sin höghet aldrig gick uppfüre några trappor, utan bars i portechaise under föregifvande af svag helsa!) till Skeppsholmen, der hon steg i en liten båt. Vädret var det förfärligaste; regnet öste ned i strömmar. Detta oaktadt måste den stackars grefvinnan tillbringa hela natten på sjön. På Rydboholm, der hon hade hoppats få dölja sig, vågade grefve Brahes folk icke mottaga henne. Ändtligen fick hon tak öfver hufvudet hos grefvinnan Rosen pả Penningby, men i ett tillstånd som man lätt füreställer sig. Hennes kläder voro genomdränkta of

[^1]
[^0]:    ${ }^{7}$ ) Jfr baron Dübens tryckta berättelse, - En af denna dagens aktörer, dåvarande löjtnanten vid svea lifgarde, numera öfversten Hammarsköld, har nyligen i afseende på gardets uppförande nämnde dag framlagt några fakta, dem vi lemna i deras vărde, men hvilkas antaglighet den strängare granskningen svårligen torde medgifva. Han nekar nemligen att Djurklou afgifvit ofvanstående befallning angående bajonetternas återupplyftande, tilläggande honom en plan att med gardet rädda Fersen, men som ej hann fullbordas, innan denne redan blifvit mördad. Denna uppgift bestrides enhälligt af D:s samtida, af utgången och rimligheten, emedan den tid, som åtgick mellan Fersens.mord och hans aflägsnande från gardet, var flerdubbelt tillräcklig, att tilllåta D. med gardet utföra sin räddningsplan, om den ej endast blifvit möjligen påtänkt, utan äfven ögonblickligen satt $i$ verket.

[^1]:    ${ }^{8}$ ) Anteckning i S. S.

