Ettner : *Des getreuen Eckharts entlauffener Chymicus* 1696

I løpet av måltidet spurte E. om dei visste kor D. Beccher oppholdt seg? For i Paris hadde han høyrt av ein tyskar at han var i England og stod i stor nåde til hertugen av York. For denne hertugen var ein stor Liebhaber der Chymie. På samme måten var også Mons. Boyle og Mons Charlethon derselben ungemeine Verehrer. Med denne samtalen gikk måltidet til ende.(559)

Den andre dagen sendte hertugen av York to *Carossen* med ein kavalier og fire pasjer til Eckehardts losji og lot han gjøre komplimenter. Eckharth satts eg saman med mons Kraft inn i køyretøyet /…/ Som i Palatium vart Eckharth tatt imot av to kammarherrar og ført inn i det fyrstelege rommet der hertugen sjølv tok imot han på den mest fortreffelege måten, og samtalte med han i all hemmeleigheit i snart to timer og ba han kome tilbake seinare.

s.653 nede på sida

Etter at mons Williamsen var dratt dro Eckharth med følge til mons Boyle, som tok imot Eckharth med store æresbevisningar på same måte som med dei andre. Eckharth sa: Herren må unnskylde oss for at vi øydelegg for han i han viktige affærer og kanskje er ein byrde for han. Hans store berømmesle og eineståande erfaring (Experienz) i kjemi (der Chymi) som så vel som av dei meiningsfylte skriftene som /…/ har gitt oss lyst til å lære han å kjenne. Mons Boyle repliserte Mein Patron og mine herrar! Dere har meg i høg grad obligert, at dere gjer mitt lille hus æra av eit besøk. Eg tviler berre sterkt på om at dere vil finne det ved min person som mine beundrarar har fortalt om. Med desse orda bad han dei inn til sitt rom for at de skulle få nyte sin mest verdifulla Præseteritz. Han viste dei all ære, diskuterte om de chymiske forandringane og korlesi fargane blanda seg i denne operasjonen/ han demonstrerte dem slike ting gjennom raske eksperiment, som han i utførte i der Stube på bordet i ein liten ovn, som stod under ein bleik Camin som som hang over bordet. Vidare viste han dei ein ring som var gjort av Auro Philosophico.

Eckharth spurthe han om når han meinte dei kunne besøke det kongelege selskapet (Collegium Regium). Boyle svarte: Mons, dette kan skje i morgon, for då kjem selskapet saman til middag. Dersom dere berre kjem ein time før, vil eg vente på dere og vise dere alt merkverdig. Echarth takka Boyle for dette og ønska at han kunne gjere gjengjeld for denne store *courtesie* . Etter mange gjensidige takksider fulgte mons Boyle dei ut til vognene og for til der Marckt for å sjå kva som hendte der.

679

På samme måten med kongen av paradisfuglene. Mos Boyle lot skranken opne og lot dei sjå det verdifulle biblioteket til det kongelege selskapet. Han viste dei også katalogen over kven som var medlemmer i selskapet. De var i høg anseelse fordi kongen sjølv estimerte dem så høgt og vits den stor åra. Den som ville bli med i dette selskapet måtte prestere eit slik *specimen eruditionis* slik at man såg at han var skikka til å ha eit sete i det. Og det kosta i tillegg ein god sum pengar. Eckharth sa Mons Boyle, at (dersom det dukkar opp hykleri, blir selskapet lett ein stad for ulærde så vel som lærde). Slik dom det har skjedd med eit visst selskap i Tyskland som starta med høg anseelse og ikkje tok imot alle, som no har mista mykje av si ære. Og følgesvennen Der von der Erden fortalte om ein som ville gi ham medlemskap i eit slikt sosietet men han avslo å føre slikt stort namn og tittel utan effekt. Det synst Boyle han gjorde rett i. Her skal det vere slik at ingen andre enn lærde kan bli godkjent av alle og valt til å møte i Royal society. Men sidan tidane endrer seg og vi med dei, så kan det også her skje ei forandring (ein *mutabile*). Eckharth bad han besøke dei men Boyle visste ikkje når, men Eckharth sa at ein venn kjem alltid på eit beleilig tidspunkt. Boyle sa mens han tok noko ut av lomma: Min patron ønska i går å sjå *Veram Essentiam Vitrioli*, som eg ikkje kunne vise fram fordi eg hadde mista ein nøkkel, så vil eg oppvarte dere med den og håpe at den blir brukt med god effekt. E. Takk på det mest høflige for gaven og ønska å gjere noko angenemt til gjengjeld. Boyle svarte dette lille var ikkje verdt å takke for for ikkje å snakke om skulle gi nokon gjenytelse for.

Mens dei stod der og samtalte, trådte to herrar inn og som tiltale Eckharth og dei andre på høflig vis, så kom det tre og gjorde de amme komplimentene. Eckharth merka at det var møtedagen (Dies congregationis ) gjorde ein reverens og bad om unnskyldning for at han hadde fått besøke det høglova collegium Regium. Det same gjorde dei andre. Men dei fekk tilbud om å vere der under møtet. Eckharth betakka seg for det store tilbudet og unnskyldte seg med at han som ulærd ikkje ville forstå deres fortreffelege foredrag, og etter å ha bedt Boyle nok ein gong besøke han osv

Deretter satte kompaniet seg i vognene og reiste til Waissenhuset. Det er stort og vakkert å sjå på. Dei hadde sine eigne professorar der og dei vart underholdt med musikk osv før dei reiste heim 681