#47. Investigation on Whether the Art of Judging Human Character from Exterior Appearance Could be Further Perfected.

“Onderzoek of te maaken niet tot grooter volmaaktheid zou te brengen zyn dan zy thans is,” De Philosooph 4 (1769): 257-264.

**DE PHILOSOOPH.**

No. 189.

Den 14 den Augustus 1769.

Imago animi vultus est, indices oculi. CICERO.

Myn Heer!

Alle konsten en wetenschappen, welke de Maatschappye gelukkig kunnen maaken, verdienen de opmerking van een ieder en in het byzonder van U, die onze Landgenooten tot het genieten van waar geluk tragt aantespooren. De konst om, uit de wezens trekken van lieden die met ons omgaan, het caracter, of den imborst te beoordeelen, is eene van die, welke ons in duizenderlei omstandigheden des levens zoude konnen te passe komen en on derwylen wordt 'er geene zoo verwaarloost in de ze Eeuw, terwyl de lieshebbers der Jagt niets ver-

**[p. 258]**

zuimen, om uit het wezen en gelaat der honden hunne deugden os ondeugden te kennen; en de Ruiters, zoo als ARISTOTELES ze noemt, of de hedendaagsche Picqueurs, hier in niet minder oplettend zyn, en, in een oogenblik, uit het gelaat eens Paards, zynen imborst weeten te ontdekken. De dieren kunnen niet veinzen, en bewimpelen os bedekken daarom nimmerhunnen imborst; men schen integendeel, overtuigd van hunne gebreken, leggen zig toe om die in hun gelaat te overwinnen, en evenwel ontdekt men dikwers hunne list, als men let op de kunstige houding, waarmede zy hunne valsche deugd bedekken. Men moet zig daarom nimmer betrouwen op iemand, die, spreekende, zyne oogen nederslaat, en dien niet aan ziet, aan welken de aanspraak gerigt is, nog min der op een, die u met den mond toelagt, terwyl de oogen ingespannen u aanzien.

Niets was dan nutter dan de konst van ZOPYRUS te verstaan , niet alleen om staat te leeren maaken op de oprechtheid onzer kennissen, maar om met een goeden uitslag zig eenen vriend te verkiezen. Men zoude dan in één opslag kunnen be oordeelen, of hy onze achting waardig ware, daar wy nu jaaren werk hebben, en ons eindelyk be droogen vinden. In het kiezen van eene vrouw, of man, koomt misschien de phisionomie geheel niet te passe, om dat men meest de omstandigheden, die buiten de persoon zyn, raadpleegt; geboorte, geld, aanzien, bevordering, enz.: en misschien is de zaamenleeving tusschen het minnend paar te gelukkiger, om dat men wederzydsch het caracter niet kent. In het huuren van dienstboden evenwel, was het van een oneindig nut; Attest tien, Getuigenissen , en Recommandatien worden,

**[p. 259]**

alle dag byna, ontrouw bevonden, om dat een ieder liever wel by de booden, dan by zyns gelyken staan wil; uit de kennis der physionomie konde men allerzekerst te werk gaan, en alle be drog voorkoomen. De Ouden, die zig Slaaven moesten koopen, en dezelven hun leven lang houden waren verplicht op die konst meer te denken; de Oostersche Volkeren nog heden daagsch, en wy, hoe groote Christenen wy ons ook veinzen te zyn, doen, in America en elders in die barbaarsche handel, en onderwerpen ons door geld een mensch, die uit de wet der natuur evenveel recht tot vryheid heest, als wy zelven. Wy bedriegen ons met dit alles ligtelyk, en, of schoon een reeks van opmerkingen ons geleid heest, welke Natiën minder goed, lui, lashartig, boosaardig os wreed zyn, ontbreekt ons nog de wetenschap, om uit de trekken zelven van het weezen, en de zwier van het lighaam, hunne caracters te kennen. Ik beken, dat Alcibiades in gelach uitbarstede, als Zopyrus SOCRATES voor een domoor aanzag, en een lieshebber van vrouwen, om dat zyn hals holagtig was , en dergely ken , Socrates in tegendeel gas hem gelyk, met byvoeging evenwel, dat hy die en andere ge breken door rede te ondergebragt hadt?

De physionomie behoort niet alleen gevestigd te zyn op de trekken van het weezen, maar op het gestel van het geheele lighaam, geen deel uitge zonderd. Zy moet letten op de kleur van vel lippen, oogen, van het hoosdhair; en eindelyk op de beweegelykheid dier deelen, inzonderheid der lippen, en oogen: de gebaarden van handen en voeten, de gang zels en stem, geeven dikwers zekere tekenen op. By voorbeeld diepe oogen,

**[p. 260]**

ingetrokken winkbraauwen, een spitse neus; een scherpe kin, een groot voorhoosd os derge lyken, geeven schranderheid te kennen. Breede schouders kloekmoedigheid, breede heupen lasheid, enz.: een bruine kleur van het vel toor nigheid, een bevende lip kwaadaartigheid, een dikke lip, of een kwylende mond, gekheid, enz. Deeze tekenen hebben reeds, Aristoteles en GALENUS aan de hand gegeeven,

Aristoteles schynt inzonderheid d'eerste geweest te zyn, die getracht heest deeze konst tot regels te brengen. Hy grondvest de zekerheid der konst ор den invloed van het lighaam op de ziel, en van de ziel op het lighaam; by voorbeeld, dat men in dronkenschap en in ziektens klaar ziet hoe de ziel het lighaam volgt, en integendeel het lighaam de ziel, in verliesdheid, droesheid, enz.; ten anderen, op de standvastige overeen komst tusschen het lighaam en de ziel der Dieren in het algemeen. Nooit, zegt hy, heest eenig dier de gedaante van een ander dier gehad, zonder zoortgelyke ziel te hebben.

Om met te meerder ernst voort te gaan, en myne Landslieden voor te lichten, zal ik eenige Stelregels uit dien grooten Wysgeer opgeeven. Die door siguuren hun begrip vergrooten willen, moeten 'er die van PORTA by zien.

Bruin vel, oogen en haair, geven een haastig, opvliegend mensch te kennen; blank integendeel eenen goeden imborst. Zagt, sluik haair een bloodäart; hard en sterk manhastig heid, want, zegt Aristoteles, een Hart, Haas en Schaap zyn bloode Dieren, een Leeuw en Zwyn stoutmoedig.

Die zwakke en beweegelyke oogen, korte dyen,

**[p. 261]**

lange en tengere handen hebben, welkers lendenen zwak en sinal zyn, moeten voor vrees achtig gehouden worden.

Die hals en dyen rond en glad, een groot voorhoosd, en ligt bruine oogen, als mede groote en zwaare kaaken, vleesige lendenen, lange dyen hebben, zyn gek.

De gierigaarts zyn zwart en maager, hebben een gerimpeld gezigt, sluik en zwart haair. Hier zoude ik, onder welneemen, op aanmerken, of Aristoteles niet wel het gevolg voor de oorzaak genomen hadde.

Die zwaar van lendenen zyn, beminnen de Jagt, want Leeuwen en Honden zyn zwaar van lende nen!

Die teer van ribben zyn, en rond van borst 2 zyn klapagtig, en iedele spreekers, gelyk de Kik vorsen.

Die een dikken buik hebben zyn vraaten, en niet zeer gevoelig, om dat hunne zinnen als on der de spyze beg aaven liggen.

Die den hals dik en vleezig hebben zyn toornig, en behoren tot de Stieren, die den hals lang heb ben, zyn vreesagtig gelyk de Herten, die kort van hals zyn, zyn listig, en verraderlyk als de Wolven.

Die kleine ooren hebben zyn Aapagtig, die groote hebben Ezelagtig, want de beste Honden hebben middelmaatige ooren; hier behoort eene uitlegging by, dog ik haaste naar het einde wil alleen het volgende 'er bydoen.

Die de scheenen sterk met haair bezet hebben zyn wulpsch, en geil, behoorende tot de Bokken: die de borst zeer ruig hebben zyn onstandvastig, gelyk de vogelen; die den rug haairig hebben

**[p. 262]**

zyn onbeschaamd; dog die den nek zwaar met haair bezet hebben, zyn edelmoedig, meededeelzaam gelyk de Leeuwen.

Die van een scherpen kin voorzien zyn, hebben een goeden imborst; welker winkbraauwen vereenigd zyn, worden droesgeestig bevonden, en welker winkbraauwen wyd van een zyn, en wyd uitgespannen, dom gelyk de Varkens.

Een goed Naturalist zoude deeze Lyst konnen vergrootten, en in een Systematische order brengen, tot Classes, genera, species, en varietates. Waar byeen ieder de regelen zoude konnen vermeerderen of met exceptien tekenen; vooral wilde ik de Landaarden in acht genomen hebben, om dat een zels tekening een byzonder land verschilt?

Men zoude ligt konnen aanmerken, dat de stelling van Aristoteles gelegenheid konde geeven tot het Materialismus der Ziel, dog dit loopt weinig gevaar, om dat alleen beweerd wordt, dat deeze byzonderheden van het lighaam die bepaalde eigenschappen der Ziel verzeld hebben.

Wy moeten geheel en al niet willen uitleggen, hoe het koomt, dit immers is een ander geschilpunt, maar met CICERO redeneeren, boc sum contentus, quod, etiamsi, Quo quidque siat ignorem, QUID siat intelligo. Indien wy geen gebruik mogten maaken, dan van dingen, welker werking wy konnen ontvouwen, hoe veelen zouden wy niet moeten agterlaaten, de Candidaat by MOLIERE lost zeer wel op, de kragt der Rus barber, dezelsde plicht is ons aanbevoolen.

Ons raakt niet de rede, waarom iemand die breede platte kaaken, en een groot voorhoofd, benessens vleesige lendenen enlange dyen heest, een gekkelyk mensch is, maar of dit altoos te zaamen gaat? Even weinig of een Gierigaart zwart en mager wordt, om dat hy gierig is, dan of hy gierig wordt, om dat hy zwart en mager is. Ofschoon het laatste waar kan zyn, om dat de lieden meest gierig worden, als het lighaam begint te vervallen, en, gelyk Aristoteles opmerkt, byde Gierigaarts, het vel rimpelig, en het haair sluik wordt.

De zekerheid der phisionomie moet gezogt worden in

**[p. 263]**

de zekerheid der zaamenloopende eigenschappen van Lighaam en Ziel. Aristoteles is misschien te verre gegaan, hy zoekt de caracters uit de overeenkomst met beesten, welke niet beweezen is; ten anderen op deeze onderstelling, nunquam soetum vei generatum est ani mal tale, quod sormam baberet alterius animalis, animam vero alterius, sed semper ejusdem corpus et animam. Dit strookt niet best met de hedendaagsche Psychologie. Daar kan evenwel eene overeenkoomst zyn, die altoos te zaamen gaat zonder juist in het Metaphysique eeni ge wanorde te brengen. Het Lighaam werkt op de Ziel; iemand die 's avonds groote boonen eet, volgens het getuigenis van PYTHAGORAS, droomt van Spooken en Monsters, waar uit nogthans niemand eenig nadeelig gevolg getrokken heest voor onze Ziel.

Hoe het zy, wy ondervinden, dat alle menschen, of schoon zy niet sterk gelooven aan de regelen van Aristoteles, evenwel eenige byzondere tekens voor zig maa ken. Niets immers is gemeender dan te hooren, dat iemand zegt, die man ziet 'er verstandig uit, of geestig, os verraaderlyk, of gek, of iets anders. Omtrent sterk assteekende Caracters is men het gemeenlyk eens, dog het zyn de minder kennelyke, welke de grootste moei jelykheid geeven. Onder de Krygslieden schynt men minder geloos te slaan aan die nutte wetenschap. De Sergeant meet den Recruit; als hy vys voet en vier duim lang is, dan heest hy courage genoeg om het Land te dienen; zommige Vorsten hebben grooter maat ver koozen; het schynt 'er niet op aan te koomen, alle Natiën immers hebben kloekmoedigheid getoond, als zy slegts een goed voorganger hadden. De Officieren hebben derhalven geen ongelyk van alleen op de maat te letten, dien konnen zy niet veranderen, en den hel denmoed door hun voorbeeld aanmoedigen.

Het is anders gelegen met Dienstbooden, hoe veele Visites zouden onze goede Vrouwen hier te Amsterdam in January en Augustus niet spaaren, wanneer zy op het oog gissen konden van den imborst der Dienstmeiden! zy hebben evenwel al geleerd op den oord te letten, daar zy van daan koomen; eene Overysselsche, eene Gelderse Meid is gemeenlyk beter van aart, dan die uit

**[p. 264]**

andere plaatsen koomt. Eene Vrouw van ondervinding in huishouding, welke ik in gezelschap ontmoette, zou de naar haar zeggen nimmer eene Keukemeid gehuurd hebben, die 'er zinnelyk of mooy uit zag, om dat zy opgemerkt hadt, dat alle, die geschiktheid hadden tot die konst, lelyk, knorrig, morsig en kwaadaardig waren.

Omtrent de mannen is de keuze moeijelyker, en niemand is 'er, die niet den kwaaden imborst zyner Kinderen toeschryft aan het kwaade zog van eene boosaardige Min. Gelukkig waren de Ouders, indien ze in de Kinderen reeds de gemoeds gesteltenis ontdekken konden, om die met eene minne te veranderen. Eene groote nutheid derhalven zou 'er vloejen uit de verbetering van deeze wezenlyke konst.

Veele jaaren zoude men misschien te vergeessch aantekeningen maaken, dog de geduurige Observatien met Barometers, Thermometers, Regenwyzers, enz. hebben, of schoon zy alle jaaren naauwkeurig uitgegee ven worden, geen meerder licht in de voorzeggingen van Weder gegeeven. Men moet echter hoopen: Misschien zal men over honderd Jaar een zeker kenteken hebben, voor de byzondere gestellen; indien alle de Academiën, en Maatschappyen der Geleerden hier toe de hand leenen wilden, haast zoude men, Heer Pbilosooph, zig zekerheid kunnen bezorgen, in het kennen van onze medemakkers, door welken wy nu zeer dik maal deerlyk bedroogen worden.

Amsterdam den 15 ..... 1769.

C.