styrelse och byggnadslagstiftning hufvudsakligen ãr uppdragen åt stadens egna valda representanter, denna omsorg, detta tillmōtesgående vara mindre? Jag har hōrt den åsigten uttalas, att sjelfstyrelsen ej kan vara fullt opartisk, emedan det egna intresset dervid utöfvar inflytande; men jag kan ej tro, att tanken på egen tillfallig fördel i konkurrensen skulle kunna förmả nảgon stadens representant att frånse det allmảnua intresset eller stadens framâtskridande. Icke heller vill jag tro, att nâgon bland dem skulle vara så likgiltig for denna angelăgenhet, att han icke sökte sätta sig in uti och noga akta pă de vilkor, som âro nṑdvändiga fôr en fortgả̉ende och fullt tidsenlig utveekling, hvaribland byggnadsforetagsamhetens underlattande är ett af de vigtigaste. Jag är fordenskull viss, att, hos oss âtminstone, enhvar handlat och handlar pá god tro och efter bästa forstånd i fraga om allmänna angelägenheter. I det hopp, att sâ fortfarande skall ske, vågar jag framstălla foljjande önskningar:

Att de ofria tomterna âter mâ gôras tillgängliga såsom byggnadstomter, på så sätt, att bestämda, men billiga grunder âter uppstalllas for deras friköp. Dessa tomter äro aldrig afsedda att bereda stadskassan en stor vinst genom friköpet, men deremot en stor ärlig inkomst från derâ byggda hus och de, hvilka i dem bo. Den vinst, som staden nu beräknat att göra genom sfritomteköp», air uppenbarligen endast illusorisk och suarare en stor forlust, pâ să sảtt, att under det sådana tomter, der staden nu redan underhăller de dyrbara gatorna och rörnăten, göras improduktiva, gatorna och rőrnăten måste utsträckas mer än nődigt vore till aflăgsnare trakter, och stadens omkostnader sålunda onödigt förōkas. Grundeganderătten har forofrigt nu ej samma betydelse som forr, sedan be-
stämda allmănna lagar finnas uppstălda för inköp af jord till allmānt behof *).

Vidare kan man önska: att stadsstyrelsen mã, i den mån, stadens utvidgande till ytan blir nōdvändig, visa det tillmőtesgảende och den fortanke, att staden sjelf anlägger gator och rőrledningar, eller att åtminstone sădana grunder derför uppstăllas, att de, hvilka bygga enligt uppgjord stadsplan, pâ forrhand má bestämdt kunna berakna năr den byggande kommer i âtnjutande af de fơrmåner, till hvilka han såsom medlem i kommunen bidrager, och sâlunda är fullt berāttigad att fả.

Vi böra afven hoppas, att stadsrepresentationen for $\sin$ del skall finna, det den inskrănkning i husens höjd, som nu ăr föreskrifven, icke i allmảnhet âr fullt văl motiverad. I detta hănseende erbjuder stadens läge med sina naturliga avenuer i de utgrenade vikarne, sunden, strömmarna och kanalerna, och sin kuperade mark, fördelar, som fá städer ega, och som i allmảnhet medgifva en mindre inskrānkning i husens hōjd an i andra större städer, utan att sanitetslagarnes betingelser behöfva trädas fơr nāra.

Den pinande blăst, som nästan altid möter oss pả văra gator, och som utgöra vảra landtbors enda anledning till misshumör vid deras besök i Stockholm, samt helt säkert i mảnga fall är orsaken till förkylningar med deraf foljande sjukdom och död, borde vara tillräckligt bevisande, att vi ej sakna tillförsel nog af luft.

[^0]Statistiken angifver visserligen, att i stõrre stãder den relativt större dödligheten är i de högre husen och med en tilltagande proportion ju hōgre bostäderna deri äro belägna. Men tager man i betraktande, att nedra botten och forrsta våningen dernäst vauligast upptagas af verkstäder, kontor och butiker samt att de högt belăgna vảningarne vanligen inhysa en mindre bemedlad befolkning, sà framgår ej af denna statistik, att det är i och for sig osundare att bo högre upp, under lika forhallanden i öfrigt.

Likaledes bör man kmnna antaga, att stadsfullmägtige, i samråd med öfverstyrelsen i brandkontoret, skola, sedan man nu med exempel frân andra större stader funnit, att eldsvàdor băst hảmmas och förebyggas genom ett tidsenligt brandväsende, aafven taga de forenāmnda städernas exempel till efterfoljd uti ett billigare byggnadssaitt med afseende pà brandfrihet. Det blir otvifvelaktigt mera ekonomiskt att utveckla slảckningsväsendet sã, att det âr tillfyllestgörande, an att fortfarande innesluta sig som snäckan i skalet, hvilket ändâ aldrig blir fullt betryggande.

Pá grund af erfarenhet i andra stader veta vi, att en stads invånare sofva lugnare under skyddet af en väl ordnad brandkār, än under ett gipsadt tak med brandbotten och plàt ofverst.

Ãn vidare vore onskvärdt, att stadens representation mâ finna, det pålåggandet eller bibehâllandet af serskilda pâlagor på fastigheterna endast är att taga af den ena, hvad den andra ma̋ste gifva igen, och att ett sảdant beskattningssystem, som helt och hallet strider mot andan i kommunallagen, icke blott motverkar byggnadsforetagsamheten, utan jemvăl i hvad renhâllningen vidkommer utgör ett hinder for sanitetslagarnes tidsenliga tillämpning, just der de borde som aldra strängast tillämpas.

Slutligen bör man hoppas, att i den regleringsfråga, som nu stâr närmast på dagordningen, ingen bland stadens representanter mà glömma, att Sverige ảnnu ảr ett glest befolkadt och derföre jemförelsevis fattigt land, och att, i foljd deraf, dess hufvudstad ănnu är en relativt fattig stad. Att enhvar bland dem derföre må noga begrunda, om vi för närvarande ega râd att nedrifva det, som redan är uppbygdt, för att göra vår vackra stad ăn skönare. Sanitetslagarne fordra det mindre hảr, sâsom jag påpekat; och markens beskaffenhet gör det dyrare här än annorstădes. Man bör derföre kunna rảkna på, att de stora omregleringar, hvilka kunna finnas nödiga i samband med ny plan till stadens utvidgande, huru dessa omregleringar än till sist mả varda beslutade och stadfâstade, de likvăl må utfőras med den största varsamhet; och att bland annat dervid må tillses, att de tomter och hus, hvilka för stadens räkning behöfva inlōsas, ej mâ värderas annorlunda ăn efter deras verkliga produktiva värde, hvilket, efter den grund jag framhållit rőrande tomtvärdets bestāmmande, ej bör falla sig svårt, och att husens afkastning dervid må beräknas i netto och ej i brutto, samt efter medeltal för en förfluten 10 års period med hänseende till lăgsta och högsta hyror under tiden. Găr man härvidlag ej försigtigt och ekonomiskt tillväga, så kunde lătt hảnda, att den ảrestod, som vår mera idérika än sakkunnige och sparsamme omskapare möjligen tănkt sig rest pâ någon af dessa esplanader, antingen der de komma att svăfva högt uppe i luften eller nedsprängas djupt i bergen, kan taga gestalten af Stockholm såsom en ruin.

Jag skulle serskildt vilja bedja dem, hvilka nu, dã det galler stora utgifter och lản, sâ gerna lemna sitt bifall, dâ frâga är om nảgot nytt, som blott ter sig vackert,
ehuru improduktivt, och hvilka fästa afseende mera pả projektrikedom och vackra planer pá papperet, ān pá sakkănnedom och grundliga undersőkningar, och med hănsyn till våra resurser och vãr stads lăge utforrbara planer, att dessa mản má besinna, det historien kommer att mycket mera praktiskt dömma ăn de handla.

Denna historiens dom kan, ehuru râttvis, komma att kännas hảrd vid den tid, dâ man ej mer för improduktiva andamål kan làna och konvertera, dả Stockholm mâste betala eller cenera.

Ānnu en ōnskan âterstãr i samband med ảmnet; och den är: att, i betraktande af vår stads rika tillgăng pâ hamnplatser, och synnerligast vid anlaggningen af den nya hammen. vid Värtan, det mà tillses, att tillräckligt utrymme beredes till upplagsplatser for byggnadsmaterial, pá det att sảdana platser má kunna upplătas àt dem, hvilka sảsom mellanhảnder hafva till uppgift att tillhandahalla sidan materiel àt de byggande, och att dessa platser må till kỏpmảnnen upplảtas pă sådana vilkor, att der kan imrattas sả, att ej en stor del materiel oundvikligen skall forfaras, sásom förhâllandet nu är $t$. ex. med teglet pà tegelbacken, och ej kan vara annorlunda, dả detta, likasom virke och dylikt, är underkastadt hamnordningens foreskrifter, năra lika med vanliga handelsvaror. (För jern och tjăra ār det, som vi veta, af allder battre ordnadt.)

Det gifves serskild anledning till denna ōnskans framställande nu pa fôrhand, sâsom af foljande framgår: Vid Blasieholmen har blifvit anlagd en mycket dyrbar ny hamu. Men finnes vid den nya skeppsbron der snart qvar en plats for ett magasin eller ett kontor, eller nảgot amnat in tullpaviljongen, som star i samband med den större trafiken? - Ej nog med ett förut varande mu-
seum. - En teater, en ordensloge. en musikalisk akademi, är hvad man i Stockholm anser stå i nărmaste samband med handel och sjöfart. - (Tvả magasiner torde ännu finnas att rädda.) Pả motsatta stranden vid samma hamn, lärer den dyrbara strandgatan vara afsedd till esplanad d. v. s. till promenadplats och valg till Ladugărdslandsboars och Djurgårdsbesőkarnes beqvaimlighet och fôrnöjelse. Naturligtvis fâr en sâdan plats ej belamras med dylikt skräp, som handelsvaror vid lastning och lossning. Icke blifva de i Nybroviken nedlagda millionerna mycket produktiva på det sättet. Men det är sant Hofstallet skall vall fă sin plats vid sistnămnde skeppsbro, och sålunda fă nödig beqvămlighet för upptagande af foder och bortförande af spillning öfver esplanaden. Troligtvis lâter denna anordning, som, så vidt jag kan se, ej för sig är opraktisk, mycket văl förena sig med en promenadplats for den fina verlden. Men att begagna samma plats för upptagande af ved, spanmảl och andra lifsfornö̆denheter för andra kreatur och memniskor, torde ej vara förenligt med smakens eller skönhetssinnets fordringar. Emedlertid är jag viss om, att de, som hafva att bevaka de senare, nog tillse att dessa ej blifva gāckade, helst som de, hvilka bevaka handelns och sjöfartens intressen, nog äfven hār iakttaga vederbörlig tillbakadragenhet.

Vid norra bangården var det forr lănge sedan mycket angeläget att genast lăgga ett stort nytt salutorg. Hvarföre de deri nedlagda kostnader ännu ligga alldeles improduktiva vet jag ej; men enhvar kan se, att innan torget ăr färdigt och för trafik upplảtet, har man sörjt noga fơr att det icke vid någon af dess sidor mâ finnas plats för ett kontor eller en butik. Ej nog med ett făngelse. - En gasklocka och en elementarskola; se der, hvad hos oss anses stã i samband med torghandeln!

Då jag, med tanken på allt detta och endast detta, någon gảng besőkt Riddarholmen, har det förefallit mig, som bronsstatyns uppsyn vore mera bister ãn vanligt, och som skulle hon vilja uttrycka: ssả menade jag icke, sā skulle det icke ordnas i Sveas framsta kőpstad, hennes hufvudstad». - Detta må vara en fantasi, men faktiskt är, att den sakkunnige främlingen, uppmärksamgjord pà de ofvan pảpekade anordningarne, rynkar sin panna, emedan gästfriheten manar honom att âterhâlla lâpparnes krusning.

Äfven hăr kommer historien att döma och tyvărr mäste dess dom blifva bitter, om den skall rarda rättvis. Detta i forbigảende, dock, som I torden finna, ej utan samband med ämnet.

## Hvad kan uträttas genom lån?

Om skuldsăttning for improduktiva eller framtidsiindamål är lika klandervärdt for en kommun, som att en ung extra ordinarie lånar for att kunna lefva som president, i det falska hoppet att kunna betala, dă han blir president, sả âr deremot kommunens upptagande af lân fôr direkt produktiva ändamål lika berâttigadt som forr ett industrielt bolag att anskaffa rörelsemedel. Om det sáledes vore frăga om någonting så direkt produktivt som byggandet af arbetarebostäder i eller vid Stockholm; hvem skulle väl vara mera forpligtigad och hafva mera intresse vid att anskaffa nődiga medel dertill ăn kommunen? och hvem skulle vall kunna bygga billigast om icke kommunen, som har egna tomter och kan lảna billigare an den enskilda? men deri synes man hos oss ej finna någon fordel för kommunen. - Hvem skall dã bygga? Våra kapitalister vilja det icke, emedan de fả hőgre rănta och bästa säkerhet, om de lâna ut sina penningar. Det gifves dà ej annat råd, ăn att den enskilda, som saknar kapital, lảnar och bygger. Och en lycka är, att personer gifvas, som ej rygga tillbaka för det affventyr, som dermed är főrenadt. Utan dessa företagsamma och djerfva män, vore Stockholm nu ej någon stad att rakna bland de större och skulle enligt våra methoder ej kunna utvidga sig alls. Emedlertid är nāstan hela vår byggnadsföretagsam-
het grundad pâ lân, och sâledes stadens fastigheter hvar för sig i allmãnhet mycket skuldsatta. Det äfventyr for kommunen, som dermed kan vara forenadt, vill jag nu lemna à sido.

Tydligt är, att den som har mera intresse fôr byggnadsindustrien ản för handel och fabriksindustri, kan, om han har förtroende till fastighetsbankerna, bidraga till bostadsbristens afhjelpande genom att insâtta sina besparingar i en sâdan bank mot obligationer eller garanterade inteckningar. Klart ăr ju, att penningarne i alla fall, ehuru pă en naturlig omvăg, komma den ơfriga industrien till godo ännu băttre, ăn om de, med forbigående af den producerande industrien, inga direkt i handelns och importens tjenst. Icke är vāl ens nëdigt att påpeka, att de penningar, hvilka, genom okad konsumtion $t$. ex. inom byggnadsindustrien, komma i köpmannens eller fabrikantens hănder, gifva honom forst vinst och sedan rainta, om han insätter dem i banken. Dà han deremot har att betala rănta, om han lảnar i banken for improduktiva konsumtionsbehof. Det ar utan tvifvel af den orsak, att större delen af vära smà penningetillgangar straffa och lyckas att gá forbi industrien direkt till handeln, som handelsbankerna (sâdana ăro de flesta), i synnerhet de privilegierade, kunna hvar för sig skőrda en oskälig vinst, under det att den oprivilegierade industrien, skogssköflingen undantagen, i allmãnhet gör en dâlig eller myeket mättlig vinst.

Emedlertid synes vara klart, att då penningehandeln är, snart sagdt, den enda verkligt lőnande industrien i vårt land och vår stad, och dằ vinsten derpả i allmănhet ăr mer ăn mâttlig, sâ mâste all produktion forrdyras till allmänhetens skada, men kapitalisternas och penningehandlarnes favorr. Om således hyrorna hâr i Stockholm äro omâttligt höga,
sả är det icke de husegare, som byggt eller betalt sina hus med fulla värdet, hvilka njuta en obillig afkastuing, utan det ăr handelsbankerna och deras yrkesbrőder, de privata diskontőrerna, hvilka taga för sig den del af hyrorna, som kan kallas oskälig. Nu kan väl invändas, att konkurrensen ảr fri, att det stảr hem som helst fritt att, i stallet for att bygga boningshus, bygga bankbolag, och derhăn synes det verkligen vilja gă, dả man betraktar det stora antal banker, som hittills redan ansetts nödiga forr att formedla Sveriges lilla förmága att omsätta rörelsemedel, knappt tillräcklig för en enda verklig bankinstitution *). Men huruvida vi icke på det sattet till sist blifva husvilla alla, lemnar jag derhän. Năgot mảste vi văl producera, om vi vilja lefva, och dả mảste vảl någon egna sig at produktivt arbete. Men som sagt, det ser ut, som det skulle lōna sig băst för alla att blott handla med penningar.

Hvart hān denna sträfvan emedlertid leder, och bvilken tyrannisk makt, som allt mer vinner insteg på denna văg och till en tid blir herrskande, visar sig redan. Jag kan derföre ej underlăta att göra en liten afvikelse från det egentliga ämnet, for att dock pă denna omvăg lảmpligast komma till fortsättningen.

[^1]
## En fråga i förbigående.

Dâ daglönaren arbetar i sitt anletes svett, sâ säger man att han arbetar för lönen, och man tảnker sig denna lőn bestã i dagspenningen. Sả ăr det dock icke. Dagspenningen är blott ett qvitto på det förrättade arbetet; en anvisning på den verkliga lönen i produkter af andras arbete, såsom bostad, foda, klader och andra lifvets behof, genast eller framdeles. En sparad penning forr framtida behof ăr således ett sparadt arbete. Man kallar sâdana besparingar kapitalbildning. 0 m alla egnade sig ât sådan kapitalbildning genom arbete, vare sig for egen del eller i andras enskilda eller i det allmännas tjenst, sâ skapade enhvar àt sig ett naturligt oberoende, och den penningens makt, som föranleder dertill, är icke allenast välgörande utan välsignelsebringande. Men dả det är sả ordnadt, att ett fatal, hvilka endast förmedla eller omflytta kapitalet i form af penningar, for detta sitt ringa arbete kunna tillegna sig năstan allt ofverskott, som produktionen lemnar öfver konsumtionen, eller att tillgodogöra sig all kapitalbildning och att saledes for sig taga slutresultatet af allt arbete, dả ăr det ej fullt vāl bestāldt, ty på sả sătt uppstår denna farliga makt, som grundar sig pa kupitatels centralisation.

Gifves dâ något medel, med hvilket man kan bekāmpa denna makt, som anses hota det allmänna välstảndet, som
anses vilja gōra sig underdãnig all intelligens, och förvandla allt produktivt arbete till slafseri?

När någon fara synes hota, när den nărmar sig och omringar från alla sidor, sả söker man efter en utvăg till räddning. Ofta tager man dả miste om rätta văgen och rusar i forskräckelsen blindt mot en ản värre, en ohjelplig fara. Kapitalets centralisation är, som sagdt, en mycket stor fara, som framkallat tanken pa en motsatt ytterlighet, egendoms- och inkomstfördelningen i lika lotter for alla, och i denna ytterlighet vill man finna räddningen.

I kännen hufvuddragen af dessa socialistiska lăror, hvilkas yttersta foljd är kommunismen, och hvilka sa lătt slà an pả de memiskor, som finna sitt eget värde tillbakasatt for det lumpna guldets, och helst dả, năr de sakna tak öfver hufvudet eller annan lifvets nödtorft; dă sjelfforrsörjare och andra arbetare i industriens tjenst måste se sig om efter skjul att bo uti, till dess välgőrenheten kan anvisa nảgon ledig vrå i en barack, medan trälarne i penningens tjenst resa det ena praktfulla templet efter det andra.

De socialistiska lärornas apostlar finna jordmånen sålunda redan lämplig hăr forr utsående af deras frön, och för den skull smyga de redan bland oss omkring, arbetande pả djupet. Dessa lâror hafva funnit anhängare, forsvarare och atveeklare äfven inom de•lărdas kretsar på kontinenten, och hafva sålunda till sin disposition goda krafter för en fortgảende utveckling och spridning; *) men säkert skola de aldrig finna anhāngare bland oss teknologer, dả vi grunda vårt åskådningssätt, i allt verldsligt, pá den materiella sanningens enda grundval, mathematiken, och de på denna grundval byggda kombinationerna af natur-

[^2]krafternas verkningar (naturlagarna). Lika litet som vi kunna medgifva, att det i och för sig obetydliga arbetet, kapitalets förmedling, är berättigadt att belönas med allt kapitals egande, lika litet kunna vi medgifva, att samma funktion of $a$ och af $b$ kunna vara lika, utan att $a$ och $b$ sins emellan âro lika, eller att den mindre kraften i sin verkan och âterverkan pả samma massa och under samma tid skulle kunna åstadkomma samma resultat, samma rőrelse, eller med andra ord, att den svagare individen kan hafva lika stor andel i menniskoslaggtets pligter och formâner som den starkare. Vi skulle aldrig kunna medgifva, att den enas andel (differentialqvot) kan blifva lika med den andras, dà den enas lifsbana (abscissa) eller den enas förmâga (ordinata) och förhallandet dem emellan aldrig kan blifva lika den andras. Vi sknlle heller aldrig kunna medgifva, att summan af hvad den ena gifver menskligheten, samt summan af hvad han salunda ar berättigad att fá igen (integralen mellan lifvets grănser) någonsin kan vara lika med den andras, dâ naturen sjelf uppstallt lefnadsvilkoren (coordinaterna) på vår jord să olika. Den, som fodes och lefver i ett gynnsamt klimat eller en fruktbar trakt eller med bättre gåfvor, har deraf bestăndiga formăner (constanter), som en annan under ogynsammare förhallanden ej kan fả. Flyttar någon till en annan trakt eller ett annat land, sả kan en mer eller mindre hastig forrbăttring eller forsalmring (discontinuitet) inträda, men den medfödda förmâgan kan han ej rubba văl förbättra eller försämra - allt efter de naturforrhallanden och den omgifning, i hvilka han lefver. Den ena fullkomligt lik, kan den andra aldrig blifva; derföre blifva ock lifvets mödor och formåner alltid olika fordelade.

Huru skulle föröfrigt t. ex. en egendoms fördelning
i lika lotter i dag kunna existera i morgon, dā den ema ej ar den andra lik, hvarken i produktions- eller konsumtionsförmåga. Olikheten sknlle genast efter for rdelningen inträda och en ny fordelning således genast blifva nődvändig. Sysselsatta uteslutande med en sådan fördelming, och med tvister derom och vid, skulle arbetets resultat blifva $=0$ och alla svalla ihjel, aldeles som arfvingar, hvilka fơr en fullt râttvis delning processa bort hela arfvet. Vore deremot jordytan ofveralt lika och alla menniskor utrustade med samma andliga formåga och samma fysiska kraft samt alla fysiologiskt lika skapade och utbildade, dă behôfdes inga socialistiska lăror, ty dả vore den ekonomiska likstalligheten af sig sjelf gifven och orubblig; men da funnes ingen mensklighet - endast ett antal menniskor, visserligen lika oberoende af hvarandra, som ett antal parallela linier; men lika hjelplösa inbördes, som ett antal klafbundna nöt i stallet, och med lika liten kănsla for hvarandra, som trïden i skogen eller stenhusen i staden.

För oss måste det således vara aldeles klart, att socialismen ảr en orimlighet, emedan den vill uppstălla och tillämpa theorier, som strida mot naturens lagar; och, hvad bjudes vall individen på i socialismens konseqvenser? Jo, att afstà från all sjelfstăndighet, att ega intet, verka för intet och hoppas pả intet; det ảr den lycka hon bjuder på. Den som praktiskt vill pröfva höjden af denna lycka, må han för lifstid gă in som frivillig i ett arbetsfängelse. Der făr han lika bostad med de andra fanggarne och, lika med dem, allt annat af det dagliga bröd, som denna lära tillförsākrar.

Hvad var vāl envălde, adels- och prestvălde? Hvad ăro lemningarne af feodalismen? Hrad är văl trycket af byråkratisk och tyngden af plutukratisk makt, sả länge
spänstighet och kraft funnits och finnes att motstå och bära samt hopp att kunna bekämpa? Huru lätt allt detta mot försoffningen och bördan af det hopplösa förtrycket att vara sin egen och allas slaf, utan utsigt till befrielse hảr i tiden, hvarken för sig sjelf eller efterkommande! Gifves intet băttre medel att bekampa kapitalets centralisation med, mã man dả heldre lida och bida, än att sőka bota ett ondt med ett ännu vărre - det förfärligaste - så väl genom de våldsamma brytningar, utan hvilka en socialistisk utveckling ej kan ske, som med hänseende till eu sådan utvecklings bästa resultat.
$\AA$ andra sidan skulle man visserligen kunna rakna ut, huru làng tid hinner forflyta, innan t. ex. delegarne i Stockholms Enskilda bank skulle vara i besittning af hela vârt lands kapitaltillgảng, i hăndelse bankens årliga vinst fortfarande skulle blifva lika hög som hittills; men som afven detta, egendomens centralisation pad en eller några fâ hảnder, âr en lika stor orimlighet, som den fullt jemna fördelningen, så kan sådant ej komma att ske; och om det skedde, så vore dermed forrenad den största olycka forr alla. - Rikedomens makt grundad pă centralisation (plutukratien) och fattigdomens makt, grundad pâ fullt jemn fordelning (socialismen), äro forr samhăllet båda lika farliga. Bâda âro lika oberättigade ingrepp i en naturlig och jemn utveckling och báda hota samhällenas lugn genom sin inbördes strid. Bảda förtjena således att lika kraftigt bekämpas; men ingendera fortjenar att hyllas, an mindre att privilegieras.

Utan tvifvel hafva naturiagarnes kombinationer utstakat den văg, vârt lojalt sociala lif måste gả fơr att afhjelpa det onda, från hvad håll det kommer, genom goda medel, utan hvilka ett godt resultat ej kan vinnas. Ett saddant medel ligger i vâra egna behof, hvilkas bâda
ytterligheter äro yppigheten och nöden. Behofvet att lefva i lyx forrmår den rike att forrdela sin egendom genom inköp och konsumtion af arbetets alster af alla slag. (Ăfven vinstbegăret förmår den rike att insătta af sina tillgångar i sådana forretag, som lofva en god afkastning, men sedan ofta gifva en mâttlig eller ingen). Nöden deremot tvingar menniskan att tănka och arbeta; den husville att se sig om, ej blott efter bostad for tillfallet utan efter orsakerna till brist derpả och efter medel att undanrődja denna brist fôr framtiden, att arbeta derpã och vinna målet.

Det är i medvetandet om egna behof, som den lyckligare lottade förmảs att räcka den mindre Iyckliga handen főr att lindra hans nöd. Men har väl den i yppighet lefvande nágot klart begrepp om behof, och kan han tănkas komma i nöd? - Har han icke det förra, sả inträffar det sednare sả mycket säkrare. Lefver han t. ex. öfver sina tillgảngar, sả gảr han med säkra steg mot ruin och nöd. Lämpar han ej à andra sidan sina utgifter efter som tillgångarne medgifva, med mảttlig hảnsyn till sparsamhetens kraf, utan hängifver sig àt girighet, sâ kan han visserligen samla skatt pả skatt, men erfarenheten har visat, att, med mycket sallsynta undantag, en girigbuks samlade skatter blifva skingrade, om ej genast, genom rättegångar rőrande arfvets delning eller eljest genom arfvingarne i forrsta, så åtminstone i andra eller tredje led, der fattigdomen och nőden i regel äro hans efterkommandes gifna arfvedel. Sålunda pågảr en stāndig egendomsfordelning af sig sjelf, i foljd hvaraf en onaturlig centralisation endast kan göra sig găllande under någon tid, men under tiden åstadkomma mycket ondt.

Äfven den, som för egen del är i besittning af ofantliga skatter, kan midt under denna förmån râka i nōd, just i fôljd
af kapitalets centralisation och dess undanhallande frân produktionen, om också detta lyckas honom blott till eu tid *); ty sannolikt verka äfven hảr naturens krafter efter bestämda lagar, ehuru vi ảnnu ej så klart kănna de kombinationer, i hvilka denna verkan för sig går, att vi derför kunna uppställa năgon bestămd mathematisk formel. Men vi kunna, sảsom jag redan visat, ăndả se dessa verkningar lika klart, som Örsted kände magnetens dragningskraft och den elektriska strömmens tillvaro innan han hade funnit rätta sambandet dem emellan. Huru mycket har icke upptäckten endast af detta naturkrafternas samband redan, genom telegrafen, bidragit att nărma menniskorna till hvarandra; att utjemna olikheterna; att afvărja faror och nöd? Huru har icke derigenom den ena kunnat bereda utkomst och tak öfver hufvudet ãt den andra, äfven dâ hvardera haft sin vistelse pă diametralt motsatta punkter af jordens yta. Men ej nog hărmed: Snart skola genom dettal samband mellan trâ naturkrafter de mest skilda bröder kunna medelst telefonen hviska

[^3]i hvarandras őron goda rad och trōstens ord i nőden. När vi redan, 57 âr efteråt, se detta resultat af en sá enkel upptäckt som Örsteds, skulle vi dă kunna tro, att naturen kunde förneka sig sjelf i afseende på våra behof; att icke tillgangarne i regel skulle fullkomligt blifra afpassade efter hvars och ens behof, genom naturlagarnes lugna inverkan och vårt eget arbete i öfverensstämmelse med dessa lagar? Hvarje afvikelse derifrản bestraffar sig sjelf. Om t. ex. den, som eger penningar, hus eller annat gods i sitt vâld, endast tänker pâ att samla och i medretandet om sin makt i foljd af konjunkturerna tringar till sig en eskālig afkastning för tillfallet, så begår han samma fel, som daglönaren, dâ han, seende att konjunkturerna for tillfallet medgifva det, tilltvingar sig en för hōg arbetslön, i forrhâllande till den valuta han lemnar derför, utan tanke på framtiden; utan tanke pă, att en högre lag gör sig gallande och griper in, dả sjelfsvảldet och egennyttan vilja gå for lângt mot en ytterlighet (asymptot), som de aldrig kunna nả, huru de ản stiga, men vâl slâ öfver och falla tillbaka. Bảdas fel komma att bestraffa sig sjelfva, uti sâval den girige penningesamlarens som uti den late daglōnarens bäst forrtjenta lön - nöden - egen eller efterkommandes.

Såsom ett mărkligt tidens tecken kan jag ej underlâta att nảmna, det jag af en autoritet, väl fortrogen med alla forhållanden i ett litet land, som anses vara myeket rikt, ej i följd af stor produktion, men pă grund af handel, fatt den upplysningen, att kapitalister der gifvas, hvilka samlat enorma rikedomar pâ penningerörelse och annan handel, men hvilka nu se sig hotade of en annalkande verklig nôd. Guldet kunna de ej äta eller klảda sig med, det inse de nu. Allt ăr i det landet oerhört dyrt, tack vare deras egen girighet, och allt blir för hvar
dag dyrare, utom penningen, som forlorat och for hvar dag förlorar i värde. Det börjar för dessa samlare arta sig sả, att deras guld snart ej kommer att gifva någon afkastning. Ej under dả, om sådana kapitalister i sin förlägenhet se sig om efter medel till räddning; om de t. ex. börja tänka på att komma hit till oss, som lida a bostadsnöd, icke för att öfverföra sitt guld direkt i vảr őfverdảdigt rinstgifvande, men just derföre i lăngden äfventyrliga penningehandel - derför äro de varnade af egen erfarenhet - utan i produktiva foretag. Jag har mig serskildt från flera håll bekant, att sådana kapitalister noga folja utvecklingen af forslaget om văr stads utvidgande och äro betănkta pâ, att om planen ofver norrmalm blir så uppgjord och faststäld, att dess bebyggande kan beräknas lemna en mycket mâttlig men sâker afkastning, de dâ uti fastigheter här ämna nedlăgga oerhőrda summor. Faller affaren val ut efter deras myeket nedstämda anspråk, så torde exemplet komma att folljas i flera svenska städer och orter. Pâ sådant sātt skulle nöden i rikedomen hafva tvingats att räcka nöden i fattigdomen handen till ömsesidig hjelp. Huruvida detta kommer att sâttas i verket och huru snart, vågar jag ej nu bestämdt säga, ej heller hvad inflytande deraf kunde följa for vâra egna penningesamlare. Men, att folk umgås med sàdana tankar, som de nyss nämda, torde vara företeelser för vàra kapitalister och andra mammons tralar att i tid akta pà.

Visst aar likvăl, att sjelfhjelp, utan främmande inblandning, âr for alla den băsta hjelpen. Till sådan sjelfhjelp kan teknologien, om den rătt tillảmpas, utan inflytande af tekniskt lărdomshōgmod, men med ihảrdigt och ansträngande arbete, bidraga. Likaså lagstiftningen och fôrvaltningen, om dess handhafvare âro klarsynta, oegennyttiga och

## 67

vakna. Vâra penningesamlare och diskontőrer skulle äfven kunna gōra det, om de kunde tãnka klart, kảnna hvad som rör dem, lyssna omkring sig och se framât; men guldets tyngd motverkar tankekraften, hårdheten förslőar kảnslan, klangen döfvar hörseln och glansen fôrblăndar synen - tills vidare - tills no̊den kommer - deras nöd. Till dess má man lida och bida; men detta ăr ej nog. Vi äro alla skyldiga att tänka, kănna, lyssna, se och arbeta, och vi kunna det med den kraft, som finnes hos allt lefvande sjelfbevarelsedriften. Det är en naturlag - eller en kombination af naturkrafter - en matematisk sanning. Af denna framtvingas sjelfhjelpen till sist, om vi ej godvilligt söka den i tid. Men den förtänkta sjelfhjelpen blir billigare än den framtringade; den blir ock angenämare.

## Kunna vi afhjelpa bostadsbristen genom sjelfhjelp?

Ehuru hufvudsyftet med denna min lilla afhandling är att sőka angifva några orsaker till de höga hyrorna och bostadsbristen i Stockholm, pà det att en hvar lattare skulle blifva i tillfalle att uttanka medel till det ondas afhjelpande och forrekommande for framtiden, har jag dervid varit nődsakad att berőra frågor af mera allmān natur, emedan de ega samband med denna specialfràga. Jag vill nu serskildt påpeka, huru jag tảnkt att genom sjelfhjelp från stadsarbetarnes egen sida, understödd af staten och staden, dock utan någon uppoffring, ât en stor del af dem skulle kunna beredas ej blott bostäder utan verkliga hem.

Jag har redan i en parallel påvisat, att det ej är nog, om arbetarne anvisas bostüder, om ản sả billiga, i stadens utkanter eller omgifningar, emedan arbetarens bostad äfven măste vara ett hem, der familjens idoghet $i$ forening med mannens sträfvan och omtanka kan skapa välstånd och trefnad, och fördenskull, af hvilken stor betydelse det är för en stad, att omgifvas af en bofast landtbefolkning, hvars hufvudnäring är odlandet af trädgårdsalster för stadens invảnares behof, och hvars binäring är deltagandet i periodiska eller tillfälliga arbeten i staden, så att denna befrias frân behofvet, olä-
genheterna och de sociala farorna af en lös arbetarebefolkning och denna från nōd. Jag har tillika pâpekat, huru Stockholms läge lăgger svåra hinder i vägen fôr vâr stad att komma i åtnjutande af denna formàn. Men, likasom alla och kraftiga strafvanden i ett bistert klimat och i en karg natur måste gå ut på att ôfvervinna de naturliga svårigheterna; att genom planmässigt och ihärdigt arbete och den yttersta omtanka ej blott aftvinga naturen, hvad den ej godvilligt vill gifva, utan affen myeket uppmärksamt begagna de for rdelar denna natur dock bjuder på, så äfven hăr. En sådan fördel är vår lătta och redan vidsträckta ãngslupsfart i omgifningarne. Denna har visserligen hittills formảmligast afsett att betjena dem, som bo pả sommarnőjen på deras farder från och till staden, men ångslupsfarten är lika mycket egnad att, än mera utvecklad, underlătta nu ifrăgavarande syfte. Stora svârigheter uppstalla sig likval mot detta syfte, derigenom att de vrar bland bergen, den odlingsbara jord, som finnes i Stockholms närhet, och på hvilken de antydda goda stadsgrannarne skulle kunna slâ sig ned, utgöres dels af kronan tillhöriga exercisfalt och domăner dels af större gods i enskilda egares hănder. Huru lämplig skulle icke eljest den Kongl. Djurgården - jag menar ej den del deraf, som tillhőr staden, utan Ladugårdsgärdet i hela dess omfăng - kunna vara. Men ăr det dà alldeles otănkbart, att, med nutidens kommunikationer, en något mera aflăgsen plats skulle kunna finnas lämplig såsom exercisplats för Stockholms garnisoner och lănets bevăring? Jag vågar endast framkasta denna fråga, men med sả mycket mera skăl som, dả stranden vid Lilla Vărtan blifvit en hamnplats med dit ledande jernvägar, Ladugårdsgảrdet svårligen mera torde blifva fullt lămpligt fơr artilleriöfningar. Ladugårdsgärdet vore med sina omgif-
ningar, fôr det syfte som här är i fråga, serdeles lämpligt och skulle pả den vägen med tiden blifva en förstad. Vidare hafva vi kronogårdarne med namnen sJerfvas samt $\Rightarrow$ Ingenting, vid Carlberg. Staten skulle helt visst kunna göra en god vinst på att indela dessa gårdar i mindre tegar till afsalu ât sådan landsbefolkning, som der ville slả sig ned för att idka trädgårdsskōtsel och andra näringar för stadens behof.

Den enskilda spekulationen har redan börjat rikta sin uppmärksamhet ât någonting liknande. Ej obetydliga delar af herregodsen Hufvudsta och Ahlby hafva nemligen af egarne indelats i tegar om c:a 20 eller 25 tumnland, hvară bonings- och nõdiga uthus blifvit uppforda, ehuru det forefaller mig, som vore dessa tegar något för stora och boningshusen tilltagna alltfor dyrbara för att lämpa sig för anspräkslösa arbetarefamiljer. och i foljd hvaraf arrendet för en sådan bebygd gård ställer sig allt för högt, utom det att en rätt kultivering tager större krafter i anspråk, än hvaröfver en sådan familj forfogar. Vidare hafva vi Sundbyberg med blott 15 à 20 minuters jernvăgsfart från staden, och med angslupsfart redan hvarje timma. Vi böra hoppas, att egaren till denna egendom skall finna det med eget intresse mest förenligt att till en början medverka till det syfte, som ăr i fråga. Vidare hafva vi det stora godset Ulfsunda, med latt ångslupsfart, der ãnnu ingenting synes vara gjordt eller påtänkt med hānseende till lăget bredvid Stockholm annorlunda, än att några sommarbostäder àt stockholmsfamiljer för lảngesedan der blifvit uppforda, men nu , likasom hela godset, nåstan alla luta till forfall. Sōderut hafva vi Arsta, alldeles invid Liljeholmens station, med lâtt inrăttad ångslupsfart till sina strānder och kort roddfart derifrản till Södermalm. Der är också en början
gjord till styckning och upplâtande pâ viss tid. Vidare, Hammarby och, mera aflagget, Stora Sikla samt Jerla. Tänka vi oss större delen af dessa platser och gods med tiden indelade i lagom stora tegar, for att en i enklare trädgårdsskōtsel kunnig familj pả hvarje sådan skulle kunna hafva sin utkomst, samt spårvägar sedan utdragna dit, der ej jernväg redan finnes eller beqväm ångslupsfart är eller kan blifva inrättad, så skulle Stockholm i ej obetydlig mản kunna fă de påpekade fördelarnei afseende på tillgångar på lifsfornődenheter till billigt pris och pá billiga, samt framforrallt ordentliga arbetare i staden.

Det gifves äfven anledning antaga, att, utom annan industri, tegeltillverkning skulle pầ mânga af dessa platser kunna bedrifvas af samma befolkning, och pả det enkla vis, som verkligt godt, men ảndå billigt murtegel tillverkas på flera ställen i utlandet.

Staden skulle af allt detta hafva en annan direkt fördel uti lättheten att afsätta spillning och afskräden; hvadan det redan af dessa skāl borde blifva föremål fôr stadsstyrelsens omtanka att verka for, underlatta och uppmuntra till ett saddant användande af Stockholms nărmaste omgifningar. För spårvãgs- och ảngslupstrafiken vore sảdant en vigtig framtidssak.

I forsta rummet beror det dock pâ staten, i hăndelse derom göres framstăllning, att, i eget intresse och genom tillmötes gâende medelst domănernas styckning och afyttring till skäligt pris, underlätta det ifrågavarande målets vinnande för landets hufvudstad. Derjemte pả de öfriga jordegarne att, likaledes i eget intresse, dertill bidraga. Jag kan ej finna, att det omnåmnda, nu började sättet, upplåtandet for viss tid mot arrende, huru beaktansvărdt det ān må vara, ăr det băsta. Ovissheten om blifvande vilkor for ett fortsatt arrende forlamar i
viss mon företagsamheten och ihärdigheten hos arrendatorn. Visserligen kunna arrendevilkoren så uppställas, att innehafvaren för sig och efterkommande betryggas i besittningsrătten pả billiga vilkor. Derigenom kan ăfven en lattnad beredas for obemedlade arbetare att komma i besittning af sådana tegar, men visst är, att intet eggar sỉ till omtanka och ihärdighet, som medvetandet att bo och arbeta pả egen torfva, vore den ān sâ liten; hvadan den basta valgen torde vara, att jordegaren indelar sin egendom i lămpliga tegar och deraf till den, som kan kőpa en sâdan och sjelf bebygga den, till en början försäljer hyarannan eller hvar tredje. Ju billigare de forrsta vilkoren blifva, ju hastigare skola ej blott många nu i staden boende, utan āfven landtfolk med små kapitaler strömma till, synnerligast från de orter i Dalarne, Småland och Vermland, der befolkningen ar van att ur sjelfya stenrösen framtvinga fruktbarhet till sin bergning. Sådant folk skulle slà sig ned och i den ypperliga âkerleran hăr uppdrifva kulturen à sina tegar, hvarigenom de mellanliggande hastigt skulle stiga så högt i värde som jord kan stiga, sà att jordegaren blefve rikligt ersatt for sin fortanke och de mindre inkomsterna genast, helst som det synes gifvet, att vărdet âfven skulle ôkas ã de icke odlingsbara skogsbackarne, som dâ blefve mera lämpliga till parktomter för dem, hvilka vilja bygga sommarvillor.

Bland den produktiva landtbefolkningen skulle stockholmsfamiljerna kunna lefva billigare och finna mera trefnad ân på de stela improdnktiva platser, der sådana villor ofta byggas, och der erfarenheten visat, att ingen länge kan blifva pả samma ställe. Och huru skall vảl den, som är van vid idoghet och rőrelse, lănge kunua finna trefnad i en blott racker, men ăndà död omgifning.

Fördelaktigast skulle en sådan styckningsaffăr ge-
stalta sig pá de platser, hvilka sâ smáningom och pả ett naturligt sätt öfverginge till verkliga forstäder, som icke kumna med utsigt till framgång hos oss pâ annat sâtt åstadkommas. Till den mindre bemedlade, som kan hafva for afsigt att bygga bostader utom staden, endast for att bo der âret om, kan jag ej amat in stalla en varning. Han går miste om alla stadens fordelar, utan att vinna landets. Bostaden derute erbjuder ej hemmets intresse, och skulle en husegarekris intraffa i staden, sit forlora dessa bostäder utanföre nästan allt värde, dă de ej âtfoljas af jord eller annat näringsfăng.

Den fara, som i allmānhet anses vara for renad med jordens styckning i smâ lotter, kan jag ej inse. Den forrefinnes âtminstone ej i den närmaste omgifningen af en större stad, emedan lättheten till hög kultur och afsattning kan bereda full bergning på en obetydlig jordlapp samt emedan egaren, i hảndelse af tillfalliga motgảngar, i foljd af missgynnande văderlek, ej âr uteslutande hănvisad till jordens afkastning såsom enda utvảgen till forrtjenst. Tvertom är en sådan styckning, enligt min tanke, i allmảnhet men i synnerhet pâ sådana platser, hvarom nu är frâga, alldeles nödvändig, för att kunna uppbringa jorden i den höga kultur och af kastning, som närheten af staden och tillgảngen pả gỏdningsảmnen derifrân medgifva. Helst som det synes vara gifvet, att ett större jordbruk svårligen kan bedrifvas med samma fördel bredvid staden, der de lejda arbetarnes behof, vanor och fordringar fördyra den variliga större sädesproduktionen. De Stockholm nărmast omgifvande större godsen vittna ocksâ i allmănhet om en jemforrelsevis lăg jordbrukskultur, utan tvifvel af nyssnămnda orsak. Jag behöfver naturligtvis icke nảmna, att aatminstone ett exemplariskt undantag härifrân gifves.

En sådan egendoms fördelning ảr pả en gång naturlig
och ekonomisk, dả den bäst tillgodogõr en hvars stōrre eller mindre förvärfsfôrmåga och på samma gång befordrar den sociala likställigheten, ej genom falska theorier, begảr till eller våld på annans egendom, utan genom den kraft, som ligger i medvetandet att arbeta på egen teg, och den makt, som ligger i sâdant arbetes vălsignelse *).

För Stockholm torde den angifna tanken pả de nărmaste omgifningarnes kultivering vara en lifsfråga; emedan den, sá vidt jag kan se, âr afgörande huruvida vår stad, enligt den store Gustaf Wasas uttryckta mening, upprepad af Drottning Christina, skall kunna sblifva andra större stader i Europa liks, så vidt våra fơrhâllanden det medgifva. Kunna vi ej, sâsom nu pâpekadt är, i någon mân fôlja med i denna likhets sträfvan, utan blifva qvar pă vår gamla ståndpunkt, dã ăr tillbakagãendet gifvet. Denna angelăgenhet synes mig derforre vara långt vigtigare, an de omregleringar, som finnas nödiga inom stadens bebyggda delar, huru vigtiga och välbetānkta dessa i många hänseenden i och forr sig kunna vara, om de blifva på grund af sakkunskap utforda.

Med lângt mindre uppoffringar, än dessa regleringar kräfva, skulle staden ej blott vinna ekonomiska fördelar for det allmănna och de enskilda innevånarne, samt ôkad

[^4]skőnhet i omgifningarne, utan, hvad som långt vigtigare är, staden skulle påtagligen derigenom förvärfva en sedlig och social vinst och trygghet, som icke kunde med omkostnader uppvăgas eller med penningar mätas. Och den gamle Jarlens skugga skulle kunna tänkas än en gång se något nöjdare ut.

Att de angränsade kommuner, inom hvilka en sådan kultur, som ăr i fråga, uppblomstrade, derpå äfven skulle kunna göra direkt vinst och i mảnga hănseenden befrias från olägenheter, synnerligast af stadens lösa arbetarebefolkning, synes affven vara tydligt.

Hvad vigt man i främmande stơrre stảder fäster vid en sảdan kultur i stadens granskap, framgâr băst deraf, att t. ex. Berlin vågat sig på att forr en beräknad kostnad af omkring 40 millioner Riksmark inköpa och torrlägga ett närliggande träsk, for att sedermera indelas och försäljas foreträdesvis till landtfolk, som der ville slả sig ned för idkande af trädgårdsskōtsel såsom hufvudnäring. Och har man beräknat, att stadskassan derpả skall komma att göra en betydlig ekonomisk vinst inom ganska kort tid. För sådana produktiva företag kan och bo̊r en kommun låna medel, om ej tillgång på annat sătt gifves.

Jag torde knappast behőfva serskildt påpeka, huru annorlunda mot nu forrhâllandet i afseende på tillgången pă arbetare-bostäder komme att gestalta sig hărr. Den tillfălliga arbetarebefolkningens familjer, hvilka staden nu måste draga forsorg om och i forsta rummet forse med billiga bostảder, skulle ej blott forrsörja sig sjelfva och ega sina egna bostäder, utan derjemte skulle dessa deras bostăder, i Stockholms närmaste omgifningar, utgőra den reservoir och regualator, dit äfven den stảndiga stadsarbetaren kunde taga sin tillflygt, då utrymmet tillfalligt-
vis blefve knappt och hyrorna for höga i staden, eller om han eljest famn det fördelaktigt. Någon bostadsbrist, sådan som den närvarande eller en oskälig stegring af arbetarnes hyror, skulle icke kunna ifråga komma, sedan man sålunda hade minskat behofvet af arbetare-bostäder i staden, men omkring densamma systematiskt byggt sådana tillräckligt eller fatt sảdana byggda.

Hade man sålunda sörjt för stadsarbetarens ekonomiska och sociala stallning, så skulle man äfven kunna räkna pâ, att, med den bildning, som man genom skolorna for folket allt mer sträfvar att meddela de uppvāxande, och med de tillfallen till vidare utbildning i kunskaper, som Stockholm erbjuder den under vintren lediga byggnadsarbetaren, han sjelf skulle, med insigt om egen fördel deraf, sträfva att uppnå den arbetsskicklighet, som utỏfvar ett så văsendtligt inflytande på arbetets vărde i forrhållande till lōnen, och som endast berattigar till en hög daglön.

I fråga om enklare bostäder, är gifvet, att dermed bör forrstăs boningar ảt alla slags arbetare, hvilka hafva smā inkomster. Sả t. ex. hafva vi bland andra en quinlig arbetarekảr, hvars knappa nảringsfûng âr sömnad. - Inom Stockholm gifves dessutom en māngd arbetare under herremannarock, som kalla sig: skrifvare, extra vaktmüstare, litteratörer, privatlärare 0. s. v. och bland hvilka många ega stora familjer men mycket smă inkomster, oftast mindre ãn handtlangare på byggnadsarbeten. Flere bland dessa, som också äro nödvāndiga i Stockholm, hafva efter genomlefvade battre dagar stannat quar hăr eller tagit sin tillflygt hit, fơr att finna nàgon utkomst for sig och de sina. Ett stort antal bland de nu nämnda lida aldra mest af bostadsnöden, och böra derforre ej glōmmas, dả fråga ār om, hvad som bör göras for framtiden och nu genast.

## Hvad är nu genast att göra?

Det är alldeles klart, att allt hyad jag salunda tänkt och hittills påpekat, att man borde arbeta för och hoppas af teknologiens utveckling och stadens forrvaltning etc., har afseende på en sả småningom skeende utveckling i riktning mot det angifna målet, for dess successiva vinnande och fulla ernảende i framtiden. Och gifvet âr, att ju fơrr och ju kraftigare man hvar pá sitt vis griper sig an dermed, desto för fâr man skörda frukterna i en allt mer ökad grad. Jag vill derfore lagga en hvar bland Eder (och alla) på hjertat att, vare sig af eget intresse, af omtanka for Stockholms stad eller kringliggande kommuner eller af ömhet for dem, hvilka lida af bostadsbristen, genast gőra hvad han kan, ty att năgot mâste göras, torde vara klart.

Men det tillfalliga onda, som jag kallar med sitt rätta namn, bostadsnöden, måste deremot afhjelpas genom tillfalliga åtgārder, ntan afvaktan pã, hvad i och fôr framtiden kan göras. Man skulle kunna hâlla före, att staden sjelf, som har sà stor andel i orsakerna till denna nöd; som direkt och indirekt har behof af och använder de nödstăllda, dả deras arbete behỏfves; som användt de husvilla mődrarnes măn, da dessa kunde arbeta, i forrsta rummet vore pligtig att forr tillfăllet afhjelpa denna nöd. (Jag är viss, att stadens skattskyldige ej skulle knota deröfver.) Men dả stadens styresmăn ej fatta sin uppgift să, dả återstâr ej annat, ān att den allmänna fria offervillig-
heten träder emellan for att hjelpa de nödställda, likasom ej mer än ett och ett fjerdedels sekel tillbaka, dả det äfven var fråga om att bereda rum för de husvilla, att bygga de forrsta forrsamlings-fattighusen i Stockholm. Denna offervillighet öfvergick dâ snart till en permanent, allt mer stigande skatt. Mâ vi dock ej deraf afskräckas! utan, alla »samtelige stadens invånare, sávāl husegare som hyresmản», blott besinna, att om det ligger någon sanning i den lüran, som vi kalla den kristna, och som vi săga oss erkảnna, att hela menslligheten är solidarisk, sả äro medlemmarne i samma kommun ăn nărmare med hvarandra solidariskt forrbundna, och att således hvad den, som kan bjelpa, gör för den, som behōfver hjelpen, det gőr han for sig sjelf; att hvad den ekonomiskt lycklige gőr fơr den, som rảkat i ofőrvållad forlăgenhet och nōd, valsignas genom en sådan âterverkan! Den, som ej fattar det eller tror derpá, má han dock erinra sig den slutliga domen, forresagd af lüraren, som sjelf offrade allt for alla: $\quad$ Hvad I hafven gjort en af dessa minsta, det hafven I ock gjort mig! s

Kunde vi, som säga oss erkänna lärarens autoritet och hans läras sanning, uti handling visa, att vi rätt fatta betydelsen af denna lära, dess anda och dom, så skulle inga husvilla finnas bland oss. Fatta vi ieke sålunda våra menskliga pligter och egna fordelar, sả ăr ju vårt byggande făfangt, emedan vi då i vår sträfvan ej kunna pårakna den högsta hjelpen. Men med denna hjelp och allas forrenade goda vilja kan all năstans nőd, och således äfven bostadsbristen, afhjelpas och förebyggas nu och för framtiden.

Må således allas sträfvan syfta derhăn, att âtminstone hăr ej mera behöfver frägas:

Hearföre bygger man icke?!

## Inledande yttranden:

(Forts, fr, s, 1V.)

## 3. I sällskapet Stockholms Byggnadsförening:

M. H. Dã jag för Eder, bland hvilka mânga äro grânade mān i byggnadsyrket och alla, enhvar för sig, egen mycken erfarenhet i byggnadskonsten och dess samtelige handtverk samt i handeln med all slags byggnadsmateriel, anhåller att fâ föredraga nâgra iakttagelser, slutledningar och önskningar i afseende pâ våra bostadsfôrhâllanden i Stockholm, ảr det i forrhoppning och visshet om, att hảr erhâlla vigtiga upplysniugar i och forr frågans närmare utredning samt nödiga rättelser i de delar, der jag kan hafva öfverdrifvit i sak eller misstagit mig.

## 4. I Stockholms Arbetareförening:

M. H. Den nu râdande bostadsbristen i Stockholm torde röra mângen bland Eder mycket nära och kännbart. Ej under då om I ej blott sen Eder om efter billigare bostäder, utan afven efter orsakerna till brist derpâ och efter medel att kunna afbjelpa denna brist. För egen del är jag lycklig nog att ej direkt lida af bostadsbristen, ehuru jag ej bor i eget hus; men āndà har jag företagit mig ett sökande i nyss nâmnda syfte. Dả jag likväl sâsom kroppsarbetare ej kunnat samla andra erfarenheter ān sådana, som qvarlemnat angenảma minnen, och för den skull endast i egenskap af arbetsgifvare i Stockholm kommit i sådan beröring med kroppsarbetarne här, att jag i någon mon lärt mig bedöma deras behof och svârigheter, serskildt beträffande deras bostadsangelägenheter, kunde jag lātt begà fel och misstag. Det är derföre jag nu pâ en stund anhâller att fâ taga Eder uppmảrksamhet i ansprâk, för hvad jag i saken har att meddela, med anhâllan att sedan under diskussionen här, eller under hand blifva uppmärksamgjord pâ sâdana fel, genom hvilkas răttelse syftet bättre befrämjas.

LXXX

## 5. I Fastighetsegareföreningen:

M. H. Hvarföre jag nu serskilt anhâller att pâ en god stund fâ taga Eder uppmärksamhet i anspråk, beder jag att närmare fả fôrklara.

Dâ ett stërre antal bland Stoekholms fastighetsegare bildat denna forrening för att genom utbyte af upplysningar och assigter i enskilda och kommunala angeligenheter söka befordra gemensamma förmảner, har detta visserligen i det offentliga blifvit sá uttydt, att ett nytt intresse, kalladt sfastighetsegareintresset», pầ denna văg börjat försölka att göra sig galliande i egennyttiga, ej fullt berättigade afsigter, hvarföre föreningen blifvit bemōtt med mycket misstroende. Sant är likväl, att Stockholms fastighetsegare hafva stora gemensamma intressen att bevaka, större in deras egna for sig, ty dessa intressen sammanfalla oâtskiljaktigt med hela kommonens, om de rätt uppfattas. Detta var för mig klart, redan innan fôreningen offentligt förklarade sig hylla den satsen, att smảintressena smăste vika fôr det allmănna gagnets; men änna mera har for mig Stockholms fastighetsegares och kommuns solidaritet framträdt, ju mer jag sükt göra mig förtrogen med den fräga jag nu velat fôrsôka att fä besvarad.

Dâ härtill kommer, att bostadsfrâgan mâste rî̀ra herrar fastighetsegare mycket nära; att nästan enhvar medlem i föreningen i egenskap af hyresvărd, mâste hafva erfarenhet i denna angelägenhet, och dâ mângen bland Eder, m. h., såsom fackman eller kommunalman, likaledes eger erfarenhet, hoppas jag hăr erhâlla ej blott opartiska omdömen i ämnet, utan jemvall vigtiga upplysningar, som kunna tjena till en närmare och noggrannare utredning, innan min lilla afhandling snart lägges under tryckpressen.

Jag är äfven viss, att det tillfalliga syftet med mitt upptrüdande i denna sak, insamlandet af bidrag till hjelp ât de husvilla, hăr, likasom i de sïllskaper inom hvilka jag forrut bragt fragan pâ tal, skall lemna ett gynnsamt resultat. För egen del amnar jag, sâsom en ringa gärd af erkänsla for lyckan att, utom allt annat dagligt bröd, ega hus och hem, for sagda ăndamâl anvảnda hela inkomsten genom min lilla afhandlings fôrsîljning, livadan enhvar, som köper den, sallunda sättes i tillfille att utan mărkbar uppoffring lemna ett litet bidrag.

## En fråga

med anledning af bostadsbristen i Stockholm, 2,000 ex. sitjas à 1 krona ex. Hela inkomsten tillfaller de husvilla.

Öfverbetalningar emottagas med tacksamhet vid fabriken Mïster-Samuelsgatan . Vg 74, Kontoret Lilla Nygatan .V․ 23 samt i M. U. Lindh \& C:is kruthandel Stadsgården . N. 2.

Hos författaren och i bokhandeln finnes anmo à 50 ore:

## En röst

med afseende pâ riksdagsmannavalet i Stockholm den 25 September 1875. - Nâgra politiska betraktelser af Johan Ohlsson, fabrikör.

Ehuru denna skrift afser en redan för öfver tvâ âr sedan för sig gảngen handling, torde den dock ännu kunna läsas med intresse af dem, hvilka ej forut tagit del af dess innehall. Serskildt torde bihanget for mangen knnna vara af värde.

Obs. Herrar bokhandlare behagade hảdanefter requirera * En röst s frản och lemna redovisning derför till forfattareu direkt.



[^0]:    *) Jag anser mig hār böra nămna, att jag val âr innehafvare af 2:ne ofria tomter, men att jag kopt dessa fullt medveten om deras ringa nutida värde såsom byggnadstomter, och sảledes ej for egen del kan hafva năgon pretention pal battre vilkor, hvilket äfven för mig îr likgiltigt, dă jag fortfarande afser att anvinda dessa tomter for industrielt andamal med ringa ảbyggnader.

[^1]:    -) Fơrutom Riksgàldskontoret, Riksbanken, Allmanna Hypoteksbanken och stadernas Hypotekskassa samt Jernkontoret, operera endast i Stockholm 15 banker, de tri pantbankerna inberaknade. Sâledes en bank för hvarje 10,000 invânare! !

[^2]:    *) Karakteren hos tvî dessa lârors frîmsta forkkimpar bland vàra nàrmaste ögrannar kanna vi.

[^3]:    *) Här väntar jag den invänd̄ningen, att bankerna åtminstone ej undaifbilla kspitalet fri̊n industrien, dâ de tvertom uppsamla ledigt kapital, să att detta blir tillgāngligt. - Myeket saut - men de synas strifra allt mera derhan, att, hvad var producerande industri betraffar, detta for denne blir en fördel af samma beskaffenhet, som den, att vàr byggnadsordning medgifver littnader vid. byggandet i nya stadsdelar pa sadana vilkor, att ingen kan begagna sig deraf utan risk att bli ruincrad. Detta, och serskildt de $\rightarrow$ Enskilda bankernass formảga att bidraga till företagsamhetens uppbläsande anda till sprängning under goda konjunkturer, samt dess sammantryckande eller totala strypande sa snart konjunktureraa visa daliga tecken, sillunda medelst sedelutgifningsratten bidragande till att oka intensiteten af de periodiskt aterkommande kriserna, hvilka douna ritt tvertom skulle afse att formildra, ty: hvarfore skulle den eljest privilegieras? Detta, och hvad dermed står i samband samt deraf maste komma att folja, skolle blifva for vidlyftigt att hà närmare afhandla och skulle fora for langt frin ămnet.

[^4]:    *) Nar en större jordbrukare en galng klagade, att hans jordbruk ej bar sig, att han skulle bli ruinerad derpă, omedan arbetslonerna voro fôr höga och att, detta oaktadt, hans arbetare ej heller hade sin bergning. raidde năgon honom att dela sitt gods genom forrsiljning i små tegar och pâ billiga vilkor till dessa arbetare, med det tillagsvilkoret, att de skulle vara forpligtade forse honom med bergning i enlighet med hans lefnadsvilkor. Han medgaf, att nog skulle bade han och arbetarne dat hafva sin bergning: smens, sade han, odet gàr icke an. Jorden fär icke styckas for myckets! men hvarfore icke? — - Heldre egen ruin och allas nöd pat stort gods, ân eget valstánd och allas bergning pà smâ tegar. Han har vunnit det förra.

