

00894
0-6.cket EAA

B. $\bar{k}$

Inlurallsetilder Mond

## Utförlig Berättelse

 omUPPTÄCKTEN och FÖRLOPPET så vàl af de

## Inbrottsstölder

## och

## Mord,

som natten mellan 22 och 23 April 1819 för $8 f$ vades $i$ Stockholms Norra Slagtarhus,
som ock
af den Mordgerning, som den 31 Juli s. å. blifvit begången vid offre Badstugugatan pà Södermalm.

STOCKHOLM ${ }^{2819}$, hos A. M, Strinnholm,

#  . imo 

at ir lif E 2

dった: D 50 M
dea mide
bay shame233 at manembinther eveRutanives
 ..... cholsakat it buwt

## 

Ett år var ännu icke förlupet, sedan Kryddkramhandlaren Daniel Nisser blef mördad i sin egen bod, vid en af de mest besokta gator i hufvudstaden, under gudstjensten Pingstdagen den 17 Maj 1818, da en dylik nidingsgerning, föröfvad i Stockholms Norra Slagtarhus, i anläggningen lika djerf, i utförandet lika lycklig, bland hufvudstadens invånare väckte fasa och bestörtning. Begge dessa inbrottsstölder och mord syntes hos gerningsmannen itmärkà ôfning och skicklighet $i$ hândtverket, kall och mogen öfverläggning vid utförandet, försigtighet och varsamhet efter begången våldsg erning. I I ett land, der xöfvarband äro okända, enskilte stråtxöfvare och banditer lika obekanta, åtminstone högst sällsynta, der ej mindre nationens charakter, än goda lagar, en vie och faderlig regering och nitiske embetsmän samfalt bidraga att trygga allmän och enskilt säkerhet, kunde sådane händelser som dessa icke annat än väcka den största uppómärksamhet, ännu mer, då man fruktlöst hoppats se Nissers mördare ertappas och öfverlemnas till lagens straff, och, oaktadt de mest vidsträckta och noggranna efterspaningar, en rund tid förgick,
innan upphofsmännen till inbrottsstölder. na och morden i Norra Slagtarhuset ktme de upptäckas.

Den berättelse här meddelas om sistnämnde inbrottsstölder och dervid begångne inord, hvad som i afseende derpå tilldragit sig före, under och efter de samma, grundar sig på de upplysningar, den hittills hållne ransakning $i$ detta mål gifver vid hand.

Óm morgonen den 23 i April månad 4. immevarande år, då på vanlig tid kl . half till 6 tvenne af norra Slagtarembeters gesaller (Vesterberg och Sandberg) nedkommo till Norra Slagtarhuset och klappade på dörren till Vaktkarlen Peter Apels rum, en liten skrubb i förstugan till Slagtarhuset, för att tillsäga honom att efteŕ vamligheten öppna dörrarne, hördes inifrån en matt röst, som ropade till dem: kom in! Dả först markte de, att dörren var oläst och endast löst tillsluten; de gingo in, och funno Apels hustru liggande $\mathbf{i}$ sängen, klädd, sårad med knifstyng i halsen och öfverhöljd af blod. Bestörte sporde de henne till: hvad der à färde varit? Derpa hon svarade med matt och föga fattlig röst: hür står illa till. Mördare! Tjufvar! De, förskräckte skyndade och insprungo i Slagtarhuset, hvars

## 5

dörrar fumnos olästa. Der sågo de f. d. Gardisten Peter Apel, norra Slagtarhusets vaktkarl, mördad ligga pá golfvet ni̊gra alnar från dörren, i lotta linnet och med afskuren strupe. Botagne af förskräckelse hastade de tillbaka ut på gatan, der de mötte en af Slagtarhusets drängar (Ericson), för hvilken de omtalte hvad de sett, hvarpå denne genast begaf sig in. Vid inträdet $i$ fơrstugan hördes hustrun Apel ropa till honom: vill ni mörda mig? och på hans tillfrågan: hvad der för sig gått? svarade hon: Tjufvar!

Sedan efter en kort stund någre Slag. tare jemte flere drängar tillstädes konmit, förfogade sig alla åter in. Då var hustrun Apel död. Ellofva slagtarbodar funnos uppbrutne, penningar bortstulne till ett betydligt belopp och hundarne sysselsatte med att förtära de ât dem framkastade köttstycken.

Den rysliga händelsen anmältes strax hos Kongl. Öfverståthållarembetet, hvarpå Herr Underståthållaren och Riddaren af Vannqvist genast klockan 6 pả morgonen begaf sig till Slagtarhuset, tog kännedom af localen, fann i Apels rum tvenne långa, blodiga knifvar, sådana som Slagtarne vanligen nyttja, den ena vid hufvudgärden, den andra $i$ sängen, den ena ny med

Bredt blad, den andra gammal och rostig med smalt blad och mera spetsig mot udden; förhörde sedan på stallet dem som forst ankommit till Slagtarhuset, hvilka afgảfvo den berättelse som till innehållet redan här ofvanför är upptagen; besörjde om läkares tillkallande att besigtiga de döda kropparne, samt anmante ledamöterne af norra Slagtarembetet att strängeligen undersöka, hvilka af deras drängar forle-den natt varit borta från sina boningsställen, genast derom meddela underrättelse, tillika uppgifva om de kände några sâdane personer som för derna gerning kunde misstänkas, samt sluteligen inlemma noggrann förteckning på hvad frän hvar och in af dem blifvit bortstulet. Så snart denna förteckning inkommit, utfärdades genast om morden och stolderna allmân kungörelse, som samma dag meddeltes hufvudstadens invånare genom trumslag, den följande genom bladet Dagl. Allehanda och pảfoljande Söndag upplästes i kyrkorna. Då man kunde förmoda, att i anseende till de vid stölden begångne mord, flere sedlar tillafventyrs kunnat blifva flackade med blod, âtvarnades hvar och en att vid penningars mottagande derå fästa uppmärksamhet samt i öfrigt hafva ett vaksamt öga på alla de omständigheter
och vid ansvar gâ Öfverståthållarembetet tillhanda med alla de upplysningar, som pả något sätt kunde bidraga till banemànnens upptäckande. Dels samma dag, dels nästpåföljande postdag afgiok enahanda Kungörelse sả vâl till Riksstâthâllaren i Norrige som till alla Konungens Befallningshafvande i Sverige, for att ofverallt i begge rikena allmängöras.

Bland Öfverståthallarembetets första göromål var, att förekalla och afhöra dé personer, som troddes kunna meddela några till upplysning $i$ denna sak landande underrättelser. I denna afsigt uppkallades de brandvaktssoldater, som denna natt haft vakt $i$ trakten af $N$. Slagtarhuset; men af dem kunde inga upplysningar erhållas; det ena paret, som vid pass kl. half till I2 patrullerat i nämnde trakt, hade, $d z$ de formärkt all ting tyst, icke gått ända fram, utan midt för fiskargårgen vid norra ändan af Slagtarhuset tagit af till veno ster, gảtt förbi f. d. Peckelinska Fuset och sá vidare fram till Blasiehólinstciget; det andra paret, som vid pass kI. half till 2 varit helt nära norra ändan af Slags Tarhuset, hade derstädes icke förmärkt något buller eller upptäckt något ljus® Deremot förtäljde en Krögerska, som bor inunder Slagtarhuset àt sjösidan, att hoor
om natten hört ett tarkt gående derstädes Eram åt gången jel le något som liknat ett lnakande och bullande; hon hade derföre väckt $\sin$ man, men dà han icke velat uppstiga, och hon sedan framgått till fenstret och väl i början tyckts märka någon gå derutanföre, men strax åter funnit allt stilla och hundarne i Slagtarhuset äfven tyste, hade hon förmodat att det icke kunnat vara någon annan än Apel eller hans hustru som förorsakat bullret, hvarföre hon ej vidare bekymrat sig derom. Trenne Norshåfvare, som samma natt varit ute, berättade, den ene, att han, som håfvat efter nors vid stadens brygga, vid pass kl. 12 i Slagtarhuset hört ett buller likasom af stolars eller bords ramlande och derjemte ett otydligt rop; men ehuru en liten hund, som han medhaft, undertiden skällt och tjutit, hade han dock icke kommit att derå fästa någon uppmärksamhet, utan kl. 1 på slaget begifvit sig hem; de andre, att de, som fiskat i hamnen nedanför Slagtarhuset, hört derstädes vid pass kl. 12 ett anskri, men $\mathrm{o}_{2}$ säkre, om det härledt sig från menniskor eller hundar, hade de icke gifvit akt derpå, utan strax efter kl. I begifvit sig hem, utan att blifva något varse som kunde yäcka misstankar. En Volontaire, som sam-
ma natt postat vid Sk psholmen, och en Gardist som postat vi Kongl. Logården, förmälte, den förre, att han vid pass $k l$. 1 från sin post vid Skeppsholmsvakten förmärkt ${ }^{\prime}$ :ne karlar i en så kallad snibbåt komma från södra landet och ro till N. Slagtarhuset, der de landat, men hvad de sedan företagit sig och huru de varit klädde, hade han i anseende till mörkret icke kunnat skönja; den sednare, att han, som mellán kl. 2 och 4 postat pà trappan vid Logården, vid pass kl. 3 på morgonen förmärkt 5 :ne karlar, klädde i korta tröjor och en af dem i hvita lângbyxor, bärançe flere knyten och påsar, från flottbryggan vid Slagtarhuset nedstiga uti en snibbåt, med skyndsam rodd fara söderut mellan de midt emot Skepps - och Castelholmarne liggande fartyg, der han förlo. rat dem ur sigte, men litet derefter hade hàn förmärkt ett af dessa fartyg, som varit en galeas, hissa segel och begifva sig ur hamnen.

I anledning af denna berättelse sändes genast Police-betjening att i föl. je med samma Gardist, som sett karlarne och båten, begifva sig om bord pa de \& strömmen liggande fartyg, der efterfråga, om någon eller några af besättningarne samma natt varit $i$ land, hvilket fartygp

## 19

morgonen afseglat, och huruvida de ännu qvarliggande innehade någon håt lik den, som Gardisten sett ros ut från slagtarhusbryggan. Det-skedde, men dervid utröntes, att samtlige besättningarne om natten vaxit om bord, att ingen af de qyarliggande fartygen innehade någon snibbåt, och hvad det afseglade fartyget beeraffacie, kunde om det samma ingen upplysning erhallas, utom hvad en Styrman visste beratta, att han settetz utmed honom liggande fartyg, som varit forsedt med en sả kallad snibbåt, vid pass kl. 3 afsegla, men hvilken det tillhörde eller hvart det seglat, kände han icke. Genast ej mindre från Sjötulisvakt - contoiret än fro̊n Hamncapitainen infordrades underrättelse, hvilka fartyg samma natt utpasserat; och da frân stadens utvisitationscontoir meddeltes, hvilka derstades de sista dagarne blifvit utvisiterade, samt med visshet uppgafs, att en Skeppare vid namn Lindblad, destinerad till Nyköping, samma natt afseglat, affärdades strax skrifvelse till Konungens Befallningshafvande i Nyköping, att vid nämnde skeppares framkomst låta undersöka, om de på hans fartyg befintlige personer omförmälte natt varit om bord, huruvida de voro försedde med penningar utöfver hrad deras stånd och
villkor troligen kunde medgifva samt om iöfrigt några till misstankar ledande omstandigheter mot dem forretedde sig.

Medan detta förehades och man inom hufvudstadon sökte förskaffa sig alla möjliga upplysningar, beordrades en del af Policebetjeningen att afgî till de närmast omkring staden belägne hvilostallen, krogar och gästgifvaregårdar; andre att begifva sig till Lidingö, Dalarö, Vaxholm och Grisslehamn, med ordres att äfven förfoga sig vidare till Aland, Finland eller andra ställen efter omständigheterna, öfverallt anställa noggranna efterspaningar, an* mäla de begångna morden och stölderna, med anmaning till Krono- och Tullbetjenter samt hvar och en annan, att med uppmärksamhet följa de förekommande omständigheter, som kunde leda till mördarnes upptäckande.

Då man tillika erinrade sig, att en från 2:dra Lifgardet utstruken vanfrejdad Gardist vid namn Sjöberg eller Skotte, hemma på Åland i Kumlinge socken, förledit år i Stockholm begått flere grofva inbrottsstölder, derföre blifvit häktad, men under den vidlyftiga ransakningen fått tillfalle begifva sig på flykten; dả man derjemte hade sig bekant ej mindre denne

## 12

Skottes kända våldsamma sinnelag och vans vid grofva brott, an ock att hans matmo. der, en bonde-änka i Kumlinge socken, det föregâende ふret $p^{2}$ sin skuta i Blasieholmshamnen mottog ochtill Land afförde enmyckenhet silfver och andia persedlar, demi Skotte stal om nätterna, afvensom man yisste, att denne noga kände bâde det norra och södra Slagtarhuset, helst han i det sed. nare begatt en djerf och grof inbrottsstöld, ansåg mran det möjligt, att denne samme man äfyen detta år likasom förra âret kunnat smyga sig hit och begått de mu föröfyade morder och inbrottsstölderna i N. Slagtarhuset samt, sedan atföljt Kumlinge skutan, som möjligen samma natt frân staden afseglat, hvilket dock icke med vissLet kunnat utrönas. Derföre befalltes tvenne Policebetjenter att ofördröjligen begifva sig till Aland och Kumlinge socken, och en Gorporal af 2:dra Lifgardet, som noga kände Skotte, beordrades att dem åtfölja. De försågos med pass äfven af härvarande Kejserl. Kyska Ministern, som beredvilligt łemnade tillstánd att gripa Skotte, hvar helst han inom Aland eller Finland träffades.

Man stannade ej vid dessa átgärder, Utom den uppmaning som till hufyudstadens samtlige invânare utgâtt, anmodades sargkili genom skrifvelse Ofver-Commen.
danten i Stockirolm och General - Adjitionten för fluttorna, ate sà väl lâta efterfizo ga, om nảgon bland manskapet vid de i staden varande garmisonsregementen ifragavarande natt vistats utom sina boningsstallen, och i detta fall hvarest desir du uppehållit, som ock att fran regementerne befordra ammalan af alla derstides förekommande omständigheter, som kunde leda till nảgra upplysningar. Ledamöterne af norra Slagtarembetet uppkallades samtligen med alla sina drängar och ge* saller och förhördes hvar för sigöfver alla omständigheter, som möjligen kunde gifva någon upplysning, Pả de frågorsum kort forut skriftligen blifvit ofverlemnade till deras besvarande, nemligen: 1) "hvilka af deras folk detta eller förledít år fiån dem afflyttat? 2) om nâgra misstänkta personer frân Aland, Finland eller andra stallen nyligen varit i Slagtarhuset synlige eller med tjenstefolket haft någon befattning? 3) om några knifvar derstädes nattetid vanligen ligga framme, och 4) om någon saknat endera eller begge af de knifvar, som blifvit funne $i$ sảngen hos den mördade hustrun Apel?" lemnades till svar: "att någon ändring i afseende på tjenstefolkets afflyttning icke skett vidare än den de vanligen hos Öfverståthå.
larembet anmäla; att man inga fremmande eller misstänkta personer i Slagtarhuset blifvit varse; att knifvar derstädes om nattetid vanligen icke ligga framme, och att ännu icke humnit utrönas, huruvida de ifrảgavarande tillhörde någon af deras folk eller icke." De uppvistes då i Vira bruks försal jningsmagasin, der slagtarne, yanligen köpa sina knifvar, och man fick uppIyst, att den nya var af Vira bruks tillverkning, men om den samma var köpt i magasinet eller ej, kunde icke med säkerhet uppgifvas, dock hade på en tid af 14 dagar der ingen knif blifvit köpt. Dexp giordes efterfrågan så väl i norra som södra Slagtarhuset, om och hvilka Slagtare eller deras drängar dessa sednare veckor tillhandlat sig knifvar i nämnde magasin; men ingen annan upplysning erhölls, än att i N. Slagtarhuset inga knifvar på längre tid blifvit köpta, deremot i det södra fem, men hvilka alla funnos i behåll.

Under saknad af minsta spår eller ledning till banemännens upptäckande, vidtogos ännu ytterligare de mest leraftiga mått. Af Parmmätarnes i Stockholm förda journaler och andra underrättelser inhämtades, alt flere båtar och skutor, dels samma natt som morden begingos, dels sedermera laggt ut frân staden utât skärgården. Till följe
deraf ntsändes flere af police-betjeningen, en del med antydelse att afga till Norrtelje och så väl hela kusten utåt som i nämnde stad anställa de noggrannaste efterspaningar, men i synnerhet göra sig underrättade, om pi de farkostar, som sedan den 25 April dit frân Stockholm ankommit, penningar eller annat misstänkt gods vore befintligt; andre med enahanda ordres fingo befallning att begifva sig till de i skargården liggande öar, General TullDirectionen anmodades genom bref, att ofördröjligen låta anbefalla Tullbetjeningen s3̉ väl inom hufvidstaden som i Landsorterna, att jemte den vanliga tillsyn som dem i tjensten åligger, affven hädanefter i synnerhet fästa en noggrann uppmärksamhet på sådana personer, som sedan den 22 A pril från Stockholm afrest, och när ringaste upptäckt skedde, derom genast göra anmälan hos den närmaste embets-eller tjensteman, till hvilkens tjenst ellerembete det hörer att dervid taga befattning. Frản Stockholms stora Sjötull begärdes och erhölls noggram förteckning $\mathrm{p}^{\AA}$ de fartyg, som sedan den 22 April från staden afseglat, och $i$ stöd deraf anmodades genom bref från Kongl. Öfverståthållarembetet Konungeas Befallningshafvande $\mathbf{i}$ Visby, Nyköping, Malmö, Carlskrona och Calmar,
jemte Consulerne i Bergen, Abo, Peters burg, Riga, Lübeck, Hamburg, Amsterdam och Lisabon, att på de dit ankommande fartyg pà tjenligt sätt anstalla nog. grann undersökning, och om någon upptackt skedde, vid saken lägga den hand hvartill omständigheterna kunde föranleda, Stenska General-Consuln i Abo Bruncrona, $i$ anledning af ankomne skrifvelser af den 23 April, sâ väl frân Hans Excellence Statsministern Grefve von Engeström som fràn Kongl. Öfverstâthållarembetet, anhôll hos Hans Kejserl. Ryska Maj:ts Befallningshafvande i Abo om dess embetes stgärd till ifrågavarande mördares upptäckande; ordres afgingo genast till Kronobetjenterne pả Aland, att hafva ett vaksamt Oga pá de frân Stockholm ankommande personer. Sedan, dà förhâllandet med morden och stolderna iså måtto var utredt, att det stulna kunde noggrannare uppgifvas, inleninade samme General-Con sul en Note till General Gouverneuren i Finland, med anhàllan, att i de närmast till Stockholm angränsande Abo och Nylands län kungörelse måtte få utfärdas och efterspaningar inställas.

Dessa så kraftigt och skyndsamt vidtagna åtgärder, ej mindre den uppmärksamhet denna sak \&̊dragit sig från thro- het och det nit, hvarmed denna sak blifvit handterad af de embetsmän, som genom brottslingars snara befordrande till straff, genom framjande af ordning och skick sả väsendtligen bidraga till vårt lugn, vå̊ trefnad och vår säkerhet; den sednare om den omvårdnad vår gode Konung bär för lagarnas kraftfulla handhafvande och hans far derliga omsorg att bereda sina undersåtare den trygghet och säkerhet, hvarför menniskan ingick $i$ samhalle och hvarför hon älskar sitt fädernesland och med glädje för det sammia frambär sina offer. Vi böra gladja oss att vi lefva i en stat, der yår allmänna och vår enskilta säker. het, den ringares lika med den högres, så vårdas och aktas, att ett mord, begảnget mot de ringaste personer, anses och behandlas såsom det gröfsta brott mot staten. Vi hafva sett i denna sak si̊dana mått tagas, att de lätt kunnat hafva den följd, om händelsen så fogat, att Vaktkarlen Apels och dess hustrus mördare blifvit gripne i Lisabons hamn.
*) Se Inr. Tidn. för den 19 Maj innev. ár, deraf man finner, att Kongl. Maj:t befallt JustitizeCancellern att ofördröjligen infordra underrattelse, hvad i mallet blifvit tillgjordt och kunnat upplysas, samt förhallandet till Kongl. Majit i underdånighet sapportera.

## 18

*eman Men ehuru vidsträckt, Jkraftigt och skyndsamt dessa âtgärder vidtogos, gin. go dock banemännen ânnu någon tid lösa och fria, emedan inga till upptackt ledande upplysningar kunde erhållas. Inga personer funnos, kändes eller kunde upptäckas, pî hvilka man kunde kasta några grundade misstankar. Den ofvannamnde Sjö́ berg eller Skotte, den ende hvilken man trodde sig kunna misstänka för dessa brott, oaktadt allt biträde of Ryska kronans em. bets-och tjenstemàn, efterspanades förgäfves, endast niggra persedlar, dem han året förut stulit i Stockholm, anträffades $\mathrm{p}^{\mathfrak{z}}$ Fiskö, den yttersta skärgi̊rden af Aland, och lemnades i förvar till Länsmannen i Kumlinge socken. Val uppkallades och förhördes många andra personer; en del, som blifvit uppgifne att ifragavarande natt hafva varit borta från sina hemvist; somlige, hos hvilka efter uppgift större penningetillgångar funnits, än deras stånd och villkor förmodades kunna medgifva; andre, som fallt yttranden, hvilka syntes innebärs någon närmare kännedom af mordet; ister andre, som okände eller utan stadigt hemvist eller någon viss befattning här anträffades; men dả vid genast anstallde förhöt och undersökning de mot dem fattade misstankar ej bekräftades eller styrbtes af
nf̂gra ytterligare anledningar, kunde af aktning för den personliga säkerheten ingen vidare åtgärd mot dem företagas. Samtlige ledamöterne af norra Slagtarentbetet, uppkallade och tillfrâgade, kunde inga underrättelser meddela eller några upplysande omständigheter uppgifva, de lemnade hvar för sig sitt folk goda vittnesbörd. Deras drängar och gesäller likaledes uppkallade, sâ väl de som bodde hos sina mästare som äfven de öfrige, företedde alla samteligen skriftliga betyg, att de varit hemma natten mellan den 22 och 23 . April, och sanningen och rigtigheten af dessa betyg bekräftades vid den nogare spaning och efterfrågan derom gjordes. En af de i sängèn uti Apels rum funne knifvar, nemligen den gamla, hade väl blifvit igenkänd, dock utan att denna omständighet kunde leda till någon upplysning; dess egare, en Slagtargesäll, hade förleden hőst lånt densamma till en af sina kamrater, utan att den återfå; denne åter hade sedermera quarglömt den ien af gångarne i Slagtarhuset, och förmodade han, i hvilken förmodan äfven samtlige Slagtarne ine stämde, att Vaktkarlen Apel der funnit den, inburit den i sitt rum, hvarest den blifvit liggande, dă den sâsom gammal, oduglig
och af föga värde icke af någon efterfrå gades. Lika fruktlöst aflupo de mera vid sträckta och aflägsnare spaningarne. Från Kontugens Befallningshafvande i Nyköping ankom skrifvelse, att uppdraget $i$ afseende på skepparen Lindblad blifvit fullgjordt, men ioke de ringaste anledningar till miss tankar hade företett sig, Från de öfrige Befallningshafvande i riket, ej mindre från Consulerne, äfven från de mest aflägsne, hafva skxifvelser ankommit af enahanda innehåll och enahanda berättelse, att dexas undersökningar icke medfört några hvarken till upptäckt eller ens till nàgra misstankar ledande resultater. De till Norrtelje utsände Police-betjenter hade genomrest kusten deromkring, öfverallt äfven i Norrtelje stad verkstallt de noggrannaste efterspaningar; de ut till skär. gården beordrade på lika sâtt besökt öarne Vindön, Ingarön, Rindön m. f., allt utan framgång. Andre hade begifvit sig till Dalarön, under vägen kungjort morden och stölderna på alla gästgifvaregå̀edar, värdshus och näringsställen; en del hade verkställt särskilta resor till Rotebro, Fittja och Barkarby gästgifvaregårdar, till Skurö färja, Lidingö samt alla lägenheter kring Ladugårdslandet; âter andre hade sjöledes begifvit sig till Vaxholm och Vermdön,
på đitresan besökt Dalarön, södra och norra: Langholmarne vid Penesundet samt alla de stallen, der några upplysningar fơrmodades kunna erhållas; på återresan en del passerat Askrike fjärd, besökt Hago samt de på begge sidor om farvattnet Värtan liggande socknar jemte Lidingö, andre frản Penesund tagit landvägen genom Ryds socken, förhi Rydboholm, Lottingekrog, Enstad $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. Dessa resor och spaningar företogos strax och skyndsamt, så att pâ en gång alla kringliggande trakter $;$ en hast genomspejades och genomrestes i olika rigtningar, öfverallt utdeltes och kring. spriddes Öfverståthållarembetets kungörelse, och en och hvar uppmantes att fästa en noggrann uppmärksamhet vid allt som $\mathrm{p}^{\mathfrak{Z}}$ något sätt kunde bidraga till upplysningars erhâllande. Under dessa spaningar ertappades vid Furusund tvenne forrymde Artillerister, som strax infördes, förekallades, och befunnos hafva natten mot den 21 April från Stadsgårdshamnen stulit en bảt och begifvit sig på flykten; de öfverlemnades till krigsrätt. På Vermdön' i Tönninge gård upptäcktes och tillvaratogs en betydlig mangd persedlar, som dels detta dels förledit år blifvit stulne pả åtskilliga stallen i Stockholm; den redan förut för stöld straffade drängen Könsberg
greps på stället, hans då frånvarande husbonde Båtskepparen Lindström, delaktig i stölden, ertappades vid Hornstull, äfvensom kort derefter dess moder, som under visitationen i Tönninge tagit flykten genom fenstret och i en bat öfverfarit till Ryds socken. Men det man med dessa resor hifvudsakligen g̊syftat, upptäckandet af banemännen till morden och stölderna i Slagtarhuset, förblef utan framgång.

Märkbar och besynnerlig var den stridighet, som yppades mellan den tillkallade Lakarens intygande och deras som om morgonen den 25 April först ankonmit till Slagtarhuset. Desse, såsom rêdan är omförmalt, berättade, att hustran då ännu var vid lif och talade. Läkarens besigtningsattest âter innehöll, att begges, både Vaktkarlens och dess hustrus, så̊ voro genast och oundvikligen dödande, och att det icke var troligt, att hustrun Apel, sedan hon undfâtt knifstyngnen, kunnat tala, såsom Slagtardrängarne uppgifvit. Desse blefvo derföre å nyo förekallade och förhôrde, men dả de enstämmigt påstodo sanningen af deras första berättelse, och deras husbönder dessutom lemnade deras frejd och uppförande det bästa vitsord, måste denna stridighet mellan läkarens
ooh förenämnde personers uppgift Iemnas oupplöst.

Ànnu bade icke det ringaste spår ledande till nảgot slags upptäckt kunnat uppspanas, dj den 19 Maj i portgången till Ofverstathîllarembeteis sessionsrum en auonym billet upphittades, upplästes, och innehö̈l: att Cavalierskusken E. Calanders hustru Christina Calander, som vid Haga idkade näringsrörelse, formentes innehafva ett af de guldur, som i Slagtarhuset blifvit bortstulne. Ehura vigtig denna anvisning sedan blef såsom befunnen icke 0 grundad, kunde dock pả en sả lös angifvelse ingen annan åtgärd vidtagas, än att Police-betjening sändes till Haga, för att pả tjenligt sätt söka utforska, huruvida denna uppgift egde grund eller ej. Resultatet deraf blef, att de förvissat sig derom, att hustrun Calander hvarken egde något guldur eller hade nảgot sådant hos sig pantsatt; men deremot hade de vid betalningen af $\sin$ förtäring erhållit tillbaka genom vexling en blodig 8 sk. sedel, dessutom fått underrättelse, att $2: n e$ personer dagen förut af samma Krögerska bekommit blodiga sedlar. I stöd af denna upptäckt anhölls hos Ståthållaren på Haga om till. stånd att anstalla visitation hos Calanders hustru; det beviljades och i närvaro af ett

## 24

tuăf bemailte Ståthâllare tillförordnadt ombud visiterade man på det noggrannaste bide i hemnes rum och uthus, men i penniingar antrafffades endast go R:d. B:co, hvarinland en blodig 12 sk. sedel, för öfrigt ingen ting som kunde anses misstänkt utom en thesked, pâ hvars baksida de förra bokstäfverna syntes utskraparde och andra i stället graverade. Med hennes tillstånd tillvaratogs demna sked, uppristes i Slag. tarhuket, men igenkandes icke af någon. Emellertid hade man på denna Krögerska ett vaksami öga.

Nära tvenne månader hade redan förgât under fiokelösa efterspaningar, man började redan i allmänhet tala ooh tro, att det tillafventyrs skulle lyckas gerningsmännen till inbrottsstölderna och morden i N. Slagtarhuset likasom Kryddkramhandlaren Nissers mördare att undgå lagens straff, och man fruktade att samme valldsverkare och andre med dem af denna framgång skulle uppmanas till flere dylika brott, dả ändtligen genom nyssnämnde Krögerskas gripande p $\mathfrak{3}$ skäliga misstankar den 14 i Juni månad, den önskade upptäckten kort derefter giordes. Hon infann sig på nämnde dag hos en Juvelerare vid namn Sturm och utböd till salu en charnière till ett guldur. Men just den försigtighet

## 25

hon brukat för att undgí misstankar, tjers te endast att ännu mera öka dem. Hon hade nemligen sönderklippt charniem och bortskurit stämpeln. getta väckte Juve lerarens uppmärksamhet, Police - betjening eftersändes, hustrun Calander uppfördes till Police - Kammaren, hennes man tillkallades äfven, de förhördes hvar för sig, och begge förde i början sin talan sålunda: "att hon, Calanders hustru, hade för ungefär $3^{\text {:ne }}$ år tillbaka på en resa mellan Norr , och Söderköping, hittat invecklad i ett papper guldcharnièrn sả sönderklippt, som då den fråntogs henne." Men sedermera frångingo begge denna utsago, och föregâfvo: hon, att hon funnit charnièrn liggande på sitt bord i förstugan till hennes rum i Haga, inlindad i ett till henne adresseradt papper, och pà bordet följande ord skrifna med krita: inger nämnd och ingen känd; der ingen är begrafven, kan ingen uppsta, och en död kan ej gapa; hon tillade, att hennes man, för hvilken hon icke omtalt denna händelse, ej egt den ringaste kunskap om guldcharnièrn, förrän han till Kongl. Öf. verståthållarembetet uppkallades, d̊ hon undertiden fått tillfalle meddela honom, hvad hon derom ärnade uppgifva; han åter, äfven frångående sitt förra tal, för

## 86

Marade, att han om guldchamièrn's åt komst icke egde den ringaste kunskap. men han hade af $\sin$ hustru blifvit ombedd att vid frågan om nâgot sådant föregifva, att hon hittat det på sätt förut nämndt är. Emellertid anställtes visitation i hans rum, men der träffades endast 28 R:d. B:co i penningar och för öfrigt ingen ting misstänkt. Deras tjenstepigov uppkallades, hördes, och förklarade: att de, i tjenst hos hustrun Calander sedan förleden höst, under den tiden icke förmärkt hvarken henne eller hennés man (som vanligen kom ut till Haga en gång i veckan) innehafva guld - och silfverpiecer vidare än vanligt, ännu mindre någon ting misstänkt. Calander och hans hustru togos dock i förvar i anledning af de starka misstankar som mot dem förekommit. Dagligen hämtades de till förhör, man hade all möda ospard att bringa dem till bekännelse, dem gjordes de mest bevekande föreställningar, men fruktlöst, till dess pâ eftermiddagen den 24 Juni Öfvergevaldigern Titz, känd för sindrift och sin under en mångårig tjenstetid förvärfvade skicklighet i tjensten, armälte att Calander syntes visa någon ánger och benägenhet till bekannelse. Herr Underståthållaren och Raddaxen af Vannquist begaf sig
dả genast till fängelset, åtföljd af Notarien G. Lodin, som vid denna undersönning hos Kongl. Öfverstâthâllarembetet fört Protocollet.

Forst foretogs forrhöret med mannen, Han formantes med de mest bevekande ord, att genom en upprigtig bekinnelse latta sitt samvete och soka vima försozing hos Gud och menniskor for de brott han troligen föröfvat. Calander var miycket upprörd, erkande att han var delaktig i morden och stölderna i Slagtarhuset, förtâljde förloppet deraf och uppgaf som medbrottslingar Drängen Peter Boberg, i tjenst hos Enkefiu - Directeurskañ Hagbom, samt hans broder slagtargesällen Carl Boberg, i tjenst hos Slagtaren Falk. Efter Calander förhördes särskilt hans hustru. Hon fortfor, oaktadt alla de förestållningar henne gjordes, att ihärdigt neka till all vettskap om hernes mans brottslighet, annu mer att hon sjelf hade nảgot slags delaktighet deri; men då hennes man tillkallades, och han i hennes närvaro upprepade sin förra bekämelse, vidgick afven hon omsider, att hon om alltsanmans egde kunskap på sätt mannen uppgifvit; hon berättade, att hon lösbrutit boëterna af de stulna gulduren och kastat dem i Norr.
ström, men verkena i sjön vid Haga, silfo ret hade hon förvaradt $i$ en coffert, som stod $i$ en af hennes grannars kök och således vid visitationen icke kunnat upptäckas; guldcharnièrn, i synnerhet sedan hon sönderklippt den samma, hade hon icke trott kunna leda till någon upptäckt.

Så snart Calander och hans hustru gjort denna bekännelse, och den förres medbrottslingar derigenom blifvit kände, togos genast mått och steg till deras häktande. Samma dag, midsommaraftonen grepos Peter och Carl Boberg, den förre vid dess matmoders, Enkef. Direct. Hagboms sommarstalle på Kongl. Djurgården, den sednare hos sin husbonde Slagtaren Falk.

Dessa begge bröder, den ena 24 den andra 30 år gammal, àro födde i Bona gästgifvaregård nära Eksjö stad i Jönköpings, län; deras föräldrar och tvenne deras bröder lefva ännu; föräldrame och den ena brodren bo $i$ Jordans torp, der deras fader är. Rusthållare; den andra brodren är i tjenst hos en Cornett vid namn Branius.

Bland de personer, som under de långa efterspaningarne $p^{3}$ gifna anledningar till misstankar blifvit uppkallade cch för hörde, hafva afven bri derne Carl och Pe-
ter Bolwrg varit. Man hade hos dem förn mäkt störe penningetillgángar, än deras stånd och villkor förmodades kunna medgifva. I synnerhet hade den erra af dem, C. Boberg, förärat $\sin$ fästeqvinna betydliga skänker äfven af penningar, samt dess* utom till en af sina kamrater haft besynnerliga utlåtelser, såsom: "vill du vara mig trogen, skulle vi kunna göra att vi bärgade oss och till och med fingo oss ett stenhus," Men begge bröderne hade förut haft den försigtighet, att äfven från andra hảll upptaga penningar, sâ att orr deras större tillgångar väckte uppmärksamhet, någon grundad förevändning skulle kunna företes och alla misstankar afvändas. Således nảr de af förekomne anledningar till misstankar uppkallades och förhördes, förklarade P. Boberg, att han af sin matmoder årligen undfăr mat, husrum och kläder samt 100 Rdlr. i penningar, och att han af deńna summa nu för kort tid sedan uttagit en stor del. Hans broder C. Boberg förmälte, att hans anförde yttrande till dess kamrat ické till orden och meningen så varit som man uppgaf, utan ungefär sålunda: "att om vi arbeta, skola vi kunna förskaffa oss bärgning och kanske förtjena oss hus." Hvad âter beträffade de penningetillgångar man hos honom förmärkt, förklarade han, att

## 30

han kort förut af $\sin$ lön utbekommit 50 R:d., dessutom sistledne höst genom hemslagt förtjenst $80 \mathrm{R}:$ d, och nyligen af en annan Slagtardräng undfâtt något perningar till lâns, dervid han tillika anmärkte, att den penningesumma äfvensom större deIen af de skänker hans fästequinna af honom bekommit, hade blifvit henne förärade före den 22 April, således innan morden och stölderna i Slagtaxhuset begingos. Då vid näımare efterirrâgningar, som genast'gjordes, alla dessa uppgifter befunnos sanna ooh rigtiga, sedan man dessutom ej mindrehos $\mathbf{P}$. och $\mathbf{C}$. Boberg än hos den sednares fastmő anstallt behöriga visitationer utan att trafffa det ringaste af misstänkt beskaffenhet, och begge bröderne tillika företedde bảde sitt husbondefolks och sima tjenstekamraters betyg, att de natten mellan den 22 och 23 April varit hemma, mâste de mot dem fattade misstankar falla, dà de saknade all laglig grma.

Nil tidigt pa morgonen den 25 Juni, dagen efter deras halktande pa Calanders angifvelse, uppfördes de till Kongl. Policekammaren och förekallades hvar efter anrañ; först P. Boberg, som i början enstầndigt nekade sig hafva nâgon kumskap om, ännu mindre nâgon delaktighet $i$-morden och stölderna; han förblef vid detta nekan-
de, oaktadt han underrättades on Calanders bekännelse och allvarligen förmartes att tala sanningen; men dá Calander förekallades och i hans närvaro förnyade $\sin$ bekännelse och bevittnade P. Bobergs delake tighet, yttrade denne utan särdeles märkbar sinnesrörelse: att som det syntes vara gifvit, såsom hans ord follo, att de skulle gå till döden, kunde han väl bekainna, att han hade del i gerningen, hvarpa han fortaljde hela forloppet. Efter honom före kallades hans broder C. Boberg, som i början ännu mera envist nekade till all barde vettskap och delaktighet, men dock omsider, ännu samma dag, giorde sin bekännelse, instämmande med de förras. Enligt dessa trenne missgerningsmäns, under särskilta förhör gjorde samstämmiga berättelse om de begảngne morden och inbrottsstölderna, har förloppet deraf varit detta:

En dag i slutet af Febr. eller början af Mars, dỉ C. och P. Boberg varit tillsammans, har den förre yttrat: vi skulle kunna göra pà nagot vis att vi bärgade oss. Derpå föreslog han att stjäla i Slagtarhuset. Bröderne hade $i$ böryan icke varit sinnade taga Calander med sig, utan deras broder Isac, hvilken de äfven underrättat derom, mien som ioke kunde deri
deltaga, emedan han skulle med $\sin$ hisbonde resa till Skảne. De hade dả ôfverlaggt, om de skulle uppskjuta stölden till hösten, när deras broder âterkom. Härtill hade denne svarat: det må ni göra om ni vill, men jag tror cj att jag går med. Dả hade C. Boberg sagt: visst skall du vara med, med P. Boberg invände: hvad är värdt att en sảdan usling är med, han blir ju endast radd. De hade derföre vandt sig till Calander, som derom först underrattades af P. Boberg, när denne en dag mötte honom pả Stortorget och sade till honom: "jag har något vigtigt att säga dig, men som jag ej kan säga på gatan." De hade derfore ingât $i$ en förstuga, der $\boldsymbol{P}$. Boberg underrättade honom, att han och brodren ärnade stjäla på ett ställe, der mycket penningar skulle finnas, och önskade att Calander ville hjelpa dem. Denne hade dả trott, att det ifrågavarande stället var nảgot handelscontoir, derföre frâgat hvilket contoir det var, men fătt den underrättelse, att stölden skulle ske i N. Slagtarhuset, dả Calander hvarken jakat eller nekat att vara dem följaktig. En tid derefter, när de alla tre varit $i$ sallskap, hade C. Boberg gâtt ett stycke förut och tillsport Calander: "om brodren yttuat något till honom i en viss sak," och
dá Calander detta jakat, har den förre sagt: jag skall nog bestyra om jagten. De hade derpå först öfverenskommit att stjäla, och C. Boberg har lofvat intala Apel att någon viss natt lemna dörrarne till Slagtarhuset olästa. Sedan under vidare öfverläggningar hade de äfven funnit nödigt, att Apel och hans hustru skulle mördas. Calander hade i början dragit i betänkande att i detta fall gả med; men P. Boberg har lofvat att ensam utform gerningen, och C. Boberg har bevisat, att mordet var nödvändigt, emedan eljest, sedan stölden var lyckligen gjord, Apel såsom satt till vakt i Slagtarhuset, lätt kunde misstänkas, gripas samt nödgas erkänna, att han, af C. Boberg offvertald, lemnat dörrarne till Slagtarhuset olästa, hvaraf lätt kunde följa, att de alla blefvo röjde. Man kom då enstämmigt öfverens om mordet och beslöt att det skulle ske med yxa och knif. Carl Boberg föreslog, att Apels döda kropp efter mordet horde nedsänkas med en sten om halsen i den förbi Slagtarhuset flytande ström, men hue strun lemnas liggande i sảngen, på det när Apel saknades, han skulle misstänkas att hafva föröfvat mordet $\mathrm{p}^{\AA} \sin$ hustru, brutit upp bodarne, stulit penningarne och derefter rymt. Detta åter afstyrkte P

Boberg af den orsak, att de derigenom skul. le blifva fö mycket uppehâllne och hindrade.

Tiden utsattes först till natten mot Fredagen före Pingst, emedan i anseende till da inträffande tvenne helgedagar och de storre upphandlingar som fordenskull måste göras, man förmodade att de mesta penningar måste finnas. Men sedan besinnade man, att nätterna den tiden på året blifva mera ljusa. Derföre ândrade de denna föresats och Söndagen den 18 April beslöts, att gerningen skulle samma vecka verkstallas, natten mot Fredagen, emedan i anseende till dâ inträffande liqsidation man trodde att Slagtarne skulle medtaga och i bodarne lemna mera penningar än vanligt. Föregảende annan Dag Pảsk (12 April) hade C. Boberg i sallskap med Calander pâ f. m. begifvit, sig till Slagtarhuset och pà stallet underrattat honom, hvilka bodar borde uppbrytas eller hvarest de mesta penningar funnos. Samma dag om aftonen kl. 9 hade alla tre ster infunnit sig der, ingâtt genom lilla Porten, genom mutor förmått Apel att uppehålla sig $i$ sitt rum, d̊ Calander undertiden med en jernspets som han medhaft, Försolkt huruvida densamma skulle kunna begagnas till bodarnes uppbrytande
och fumit att detta utan svårighet kunde verkstallas.

Efter sådana föregingne mogna öfverlaggningax och sedan man öfverenskommit, att Carl Boberg, upphofsmannen och ledaren af hela denna anlaggning, till undvikande af alla misstankar, sả att ej ringaste spår och ledning till upptäckt måtte gifvas, skulle öfver natten ligga hemma hos $\sin$ mästare, och således sjelfva gerningen utföras of hans broder och Calander, har samme C. Boberg, efter dess egen bekännelse, om aftonen den 22 April derigenom lättat deras företag, att han vidtalt Apel att lemna porten som ligger vid sjösidan bredevid den sả kallade gorrgảngen öppen, $i$ det han till honom yttrat: "det kommer 2 :ne i quäll hit; lăt dem slippa in att fâ något kött." Detta har Apel utan omsvep lofvat och derföre erhâllit 36 sk. samt dessutom, bảde han och hans hustru, 2:ne supar bränvin. Således dả Peter Boberg och Calander kl. 11 om aftonen, utan att pả vägen hafva môtt någon menniska, ankommo till Slag* tarhuset, den ene försedd med en yxa och en knif*), den andre med en på ändan
*) Denna knif hade han kort förut på begäran erhällit af sin broder att spjela stickor med,
krökt jernspets eller jernhake, hafva de efter aftal funnit nyssnämude dörr alldeles olast, ingâtt och genast upptändt ljus i en blindlykta som de medhaft. P. Boberg ville genast skrida till mordet, men hindrades derifrân af Calander, som icke ansåg det värdt att mörda innan de forst utrönt, hvad de kunde skörda i bodarne. Desse uppbrötos utan svårighet med den medhafde jernspetsen. Calander stoppade gulduret och silfret i fickorna, penningarne förvarades i en påse*). I tvenne timmar varade stölden, och sedan den var fullbordad, hafva de utslackt ljuset. . Calander utbar penning̣åsen pá gården, $P$. Boberg gick till Apels rum och klappade pá dörren. När Apel på tillfrâgan fâtt höra namnet, har han slagit eld iljus, med ljuset i hand öppnat för dem dörren och under yttrande: "det måtte vara mycket

Denne fiter hade vid pass 14 dagar före mordet köpt den samma jemte 3 me andra, dem han sjelf begagnat till slagt, i Vira bruks forsaljningsmagasin, och samma dag, såsom nyss $\overline{\mathrm{a}}$ namndt, lemnat den till sin broder $P$.
 tida bruk till det påtänkita mordet.
*) Af de utfärdade Kungörelserna är beloppet af de stulna penningame bekant, äfvensom hivilka gold- och silfverpiecer vid samms tillfalle stulos,
sent," tillsport dem, hvad klockan vore. De svarade att det var midnatt, begairde och erhollo vatten att dricka. Apel gick ett stycke framât gângen och yttrade derunder: "det är bra, ingen fara här." Men Calander följde tätt efter honom, och just đૂß Apel vände sig om, gaf den förre honom med yxan ett at hufvedet amnadt slag, men hvilket träffade hadsen; han kullkmnffades i det samma, ljuset foll ur hans hand, dả äfven P. Boberg tillrusade, störtade sig på honom och afskar honom halsen. Sedan denna gerning var fullbordad, vande Boberg tillbaka till Apels rum; der yar Calander redan inne och slog omkring sig med yxhammaren, hvaraf väl några slag trafffade hustrun Apel, men äfven Boberg fick i detsamma han inkom af misshugg ett slag, så att han blifvit likasom yr i hufvudet, hvarföre han tillsagt Calander att maka sig undan, da, sedan denne utgåt, Boberg ensam med hugg af knifven, af hvilka somlige gingo djupt, men andre ater slintade och endast skrubbade huden såsom han tyckte, begått mordet. Derpå har han gått ut pả gården, der han träffade Calander, som under tiden öfver taket kastat i sjön yxan och jernspetsen, och på hans tillfrâgan, "tar hon sig?" har han svarat: "nej så mycket har hon fâtt, nattetid i Slagtarhuset pläga lössläppas, hade varit unga valpar, som under hela detta uppträde endast morrat. Först vid utgåendet ur Slagtarhuset hafva de åt dem framkastat nảgra köttstycken; sedan hafva de begifvit sig bort och tagit vägen till Blasieholmen, der Boberg badades i hufvudet med vatten, hrarjemte de tvättat sina händer utan att de likväl hvarken pá dem eller kladerna formarkt nâgot blod, derefter fortsatt vägen öfver nya och gamla hron till spingen vid myntet, der de åtskilit. och hvar och en forrfogat sig till - sitt hem.

Calanders hustru, som samma natt uppehillit sig $i$ staden och legat uti sin mans boningsrum i det sí kallade Stallmästarehostallet vid Norrbro, hade redan nâgra dagar förut af ett och annat yttrande som undfallit mannen, förmodat att nâgon stöld i Slagtarhuset af honom och Boberg var à bane. Hon blef nu förvissad att den samma verkeligen för sig gătt, da hennes man (som aftonen förut kl. 10 utgaitt och pả hemues frảgan, hvart? svarat: till Skeppsbron), nu kl. 2 om natten, "gnoFade ook småsjungande" dả han gick genom det yttre rummet, återkom och framtog gulduren, silfret och de stora sedlarna
(dem Boberg icke velat behålla). Dả hon såg dessa persedlar, har hon utbrustit i tårar och sagt: vi äro olychlige! hvar har du fätt detta? Men han svarade: bry dig ej derom, jag kan ej hjelpa livad som redan är gjordt. Derpå har han klädt af sig och lagt sig att sofva, åter uppstigit vid pass kl. 5, gått till fenstret, sett utåt slagtarhuset och yutrat: Pelle är dock en styfver linös; de lära väl der lorta snart homma i rörelse." D , efter hustruns eget yttrande, rann det henne i sinnet, att de hade mördat. Hon frågade $\sin$ man derom, men han svarade: "skulle du kunna tro mig om sadant." Sedan om morgonen k1. 7 efter en sömnlös natt, har hon mot mannens vilja begifvit sig ut och händelsevis kommit att taga vägen till ett henne bekant hus, der hon ingått i tjenstefolkets fum och hört en af de närvarande yttra: har ni sett hvad väsen det $i$ dag är på uppsyningen, det säges att 2 personer $i$ natt blifvit:mördade $i$ Slagtarhuset. Vid dessa ord hade hon blifvit utom sig af förskräckelse, sagt sig må illa, begärt ett glas vatten, samt sedan gått derifrân hem, då hon berättat sin man hvad hon hört, hvarpå han för henne erkänt mordet, men sagt, att han deri icke haft annan del, än att han stâtt pả vakt utanför Slagtarhuset.

Peter Boberg, som obemảkkt åter* kom till sitt hem pả lika satt som han derifrân utan allas viettskap utgĥtt ${ }^{*}$ ), göm de den till hans förvar lemnade penning. pâsen pß̊ höskullen, gick sedan ner till stallet, uträttade hvarjehanda sysslor, lade sig derpa att sofva, men sedan han le gat en timma utan att kunna insomna, steg han upp och gick att äta frukost.

K1. 5 pả mortonen har Cazt Boberg $^{\text {a }}$ begifvit sig hemifrân i sällskap med en amnan Slagtargesäll (Vesterberg), hvilken han inbüd pâ ett näringsställe, hvarifrån Vesterberg ater genast bortgitt, men Boberg quarstannat en stund lägre, sá att när han framkom till Slagtarhuset, sig han de tvenne först dit ankomne Slagtargesällerne utkomn* derifrån och pă gatan möta Ericson, som strax derefter ingick i Slagtarhuset. Efter honom smög sig Boberg, utan att någon blifvit honom varse, och då Ericson begaf sig in in Apels förstuga, har Boberg ingâtt i sjelfva Slagtarhuset gången uppföre förbi den mördade Apel; sedan, då han såg Ericson skyndsamt begifva sig ut från Apels rum, har han obemärkt ingått dit, då hustrun Apel,
*) Han hade af en Städerska fâtt låna portnyckeln, för att, efter hvad han för henne yttrat, om natten insläppa en flicka till sig.
när hon blifvit honom varse, med en matt och hes rast tillsport honom: om han varit der i natt? Nar han dertill nekade, sade hon till honom: "kära Boberg, hjelp mig!" Det lofvade han, grep till den ändan till en uddhvass knif, som legat pa en ofvanför särigen stảende hylla, och dæ han sâg, att de sâr hon fâtt, icke voro dödande, gaf han henne ett djupt hugg och afmätte hugget si̊, att det traffade strupen, dả hlod utfrustat, hvarpả han skyndsamt, utan att blifva sedd af nảgon, hastade bort till Hötorget, i afsigt att der traffa sin husbonde och för honom berätta händelsen; men då han icke râkade honom, âtervände han till Slagtarhuset, der han deltog i de öfrigas förvåning. Det berättas, att han för flere personer, som om morgonen infunno sig i Slagtarhuset, helt kallsinnigt visat de sår Apel och hans hustru fåt, och dervid yttrat: nog kunna mördarne ha ro här $i$ tiden, men aldrig $f^{\circ}$ de det $i$ evigheten. Med lika köld och utan ringaste tecken till sinnesrörelse har hàn äfven bevistat de mördades begrafning. Tvenne dagar förbigingo innan mördarne träffades, men Söndagen den 25 :te på f. m. mellan kl. 9 och 10 infunno de sig efter öfverenskommelse hos P. Boberg, och på höskullen, der penningpåsen för-
varades, förrättade den första delningen, dả hvar och en erhöll en lott af $50 \mathrm{R}: \mathrm{d}_{\text {. }}$ B:co. De öfverenskommo att efter 8 dagar pả samma tid âter träffas hos P. Boberg, hvilket äfven gâtt i verkställighet, och hafva de dả flyttat påsen frản hösknllen till Bobergs kammare, åter företagit en delning oeh hvardera erhallit 100 R:d. Sedan 8 dagar âter voro förbigångne, under hvilken tid P. Boberg för mera salkerhet nergräft påsen i sin matmoders kolkällare, hafva de å nyo sammanträdt, åter delat, och hvardera bekommit 250 R. B. Ännu en gâng hafva de kommit tillsammans, dả de skiftatåterstoden, men hvarderas lott icke utgiort mera ân 11 R. r. g. Calander hade alltid uttagit sina andelar, C. Boberg endast någon del, men P. Boberg âter alltid laggt sin lott tillbaka i påsen, hvarutur han efterhand uttagit smärre summor, så ofta han behöft penningar.

Dessa penningar använde hvar och en efter sina behof. Calander har af sina uttagne andelar utgifvit för ătskilliga klädespersedlar ungefär 140 R ., för ett par ljusstakar 11 , för en spegellåda 7 , en sockertång 8,1 dussin bordknifvar 11 , tvenne taflor $4,0$. s. v. samt till sin hustru lemnat efter hand, vid pass 500 R ., hvaraf hon utgifvit större delen till bryggare och
hökare, betalt gamla skulder o. s. v. C. Boberg har af de penningar han utaf sin andel uttagit, utbetalt 68 R. för en surtout och byxor, för en silfverklocka med nyckel och pitschaft af guld 47 , en säng 14, en väggklocka 5 o. s. v., tillsamr mans 161 R:d.rgs., utom hvad han på näringsstallen förskingrat. P. Boberg âter, utom en på krogar förstörd betydlig summa, Ivaraf han icke en gång kunnat uppgifva ungefärliga beloppet, har köpt en surtout för 48 R., för en hatt utgifvit 7, för en väst 5 , bortspelat på lotteri 13 , bortlånt till åtskilliga 26 o. s. v., tillsammans vid pass 112 R:d.

Men ehuru de på detta sätt inom en kort tid rikligen försett sig med ett och annat, hafva de dock dervid iakttagit en viss försigtighet, så att flere personer, som länge varit med dem bekanta, intygat, att de icke hos dem märkt något ovanligt, emedan de, såsom innehafvande goda tjenster och goda löner, alltid lefvat och klädt sig väl, dessutom varit kände för ett ärligt och beskedligt uppförande, så att ingen kunnat misstänka dem för sådana brott eller ihogkommit att på dem fästa en nog. grann och sträng uppmärksamhet. Bröderne Boberg hafva ock haft den försigtighet,
att endast efterhand och i smärre summor uttaga sina andelar, och redan första Söndagen, dả de alla voro tillsammans, hafva de förre allvarligen förmanat Calander, att ovillkorligen förstöra gulduren, silfret och de större sedlarne, emedan desse persedlar annars lätteligen förr eller sednare kunde Ieda till upptäckt. Detta har han dock icke efterkommit förrän 14 dagar derefter, dả han sönderrifvit och i sjön nedanför Stallmästarbostället kastat de större sedlarne (som efter hans och bröderne Bobergs uppgift icke varit flere än tre, den ena stor $400 \mathrm{R}: \mathrm{d}$. och de begge öfriga hvardera 50 R.). Gulduren och silfret hade han vid samma tid utburit till Haga att förvaras af $\sin$ hustru, som inläst dessa persedlar i en bureau. Några dagar derefter blef hon dock af $\sin$ man tillsagd att kasta alltsammans i sjön, hvilket hon ock strax derefter för henom sagt sig hafva giort, ehuru hon haft det samma gömdt i en vrå af förstugan, der sopor, skyfllar och annat plägade läggas. Der hade det legat några dagar, hvarefter hon flyttat alltsammans till ett stalle iskogen vid Haga. Men en natt tycktes henne i drömmen, att någon träffat på dessa saker; då tog hon dem åter derifrản och gömde dem i den förntnämnde cofferten, utom en guld.
ring och en guldnyckel, dem hon forvarat under takâsen.

Till följe af denna bekännelse sändes Policebetjening att visitera den hos hustrun Calanders granne förvarade cofferten. Der fans likväl ingen ting; men en af hustrun Calanders pigor erkände, att så snart hennes matmoder blifvit häktad och hon vid Öfverståthållarembetet blifvit förhörd, hade hon tagit bort de i cofferten förvarade gutd-och silfverpiecer och undanstuckit dem på flere ställen under takåsarne; hon erkände vidare, att hon, såsom heines matmoder under förhören uppgifvit, af henne undfatt en silfversnusdosa, hvilken hon äfven haft hos sig vid första förhöret inför Öfverstảthållarembetet, men densamma icke företett, utan sedan i staden quarlemnat i förvar. Då hon derföre nu uppkallades och henne föreställdes, att hon, på allvarsam tillfrågan om något guld och silfver fans hos hennes husbondfolk som $i$ birjan af hennes tjenstetid icke funnits, sådant enständigt bestridt *), nu deremot genom egen bekännelse blifvit förvannen om motsatsen - svarade hon, att det alldeles icke fallit henne in att de skulle vara stulna, allraminst ur Slagtarhuset, ehuru hon icke
*) Se sid. 26.

## 46

kunde neka, att hon efter första förhöret vid Öfverståthållarembetet börjat misstänka sitt husbondfolks åtkomst deraf, men som deras tjentehjon icke egt styrka att någon ting derom yppa.

Genom personer kunniga i simkonsten hafva flerfalldiga försök blifvit giorda, att återfå de i Norrström och i sjon vid Haga kastade verken och boëterna till de stulna gulduren, äfvensom den bortkastade yxan och jernspetsen. Men dessa försök hafva varit fruktlösa; endast yxan har blifvit igenfunnen uti en i strömmen nedanför Slagtarhuset nedsänkt båt och af Calander och Boberg igenkänd att vara den samma hvilken de nyttjat. Efter den sednares anvisning igenfann man äfven den i hans matmoders kolkallare förvarade penningpåsen. Den var djupt nergräfd, en flat stenhäll laggd ofvanpå, hvilket allt varit så väl verkstalldt, att om icke Boberg sjelf utpekat stâllet, hade man svârligen kunnat igenfinna påsen, utan att genomgrafva hela kallaren. Den befans hårdt omknuten med ett stycke segelgarn, sedlarne voro lagde i buntar och befunnos utgöra 698 R:d, 16 sk. B:co. Enligt hvad mördarne uppgifvit, hafva de penningar de funnit i bodarne icke utgjort mer än hallften af hpad Slagtarne uppgifvit vara från dem
stulet. Denna skiljaktigket förestallltes de förra flerfalldiga gångor med allvarliga förmaningar att redovisa för den âterstâende hälften; men ehuru mânga gångor denna redovisning affordrades dem, hafva de likval under hela tiden af målets öfvervarande vid Öfverstâthållarembetet envist förblifvit vid sina redan giorda uppgifter och forklarat, att ingen af dem bekommit de 2 à 3 st. 100 R . sedl., som efter Slagrarnes uppgift blifvit bortstulne.

Den vildhet och hårdhet i charaktern, som hela denna händelsens gång synes utmärka hos bröderna Boberg, hafva de äfven bibehảllit under fortgången af ransakningen. De hafva med mycken kallsinnighet, nästan med fräckhet omtalt sina bragder, i synnerhet den yngre Peter Boberg, som, d̊ han engâng i början af ransakningen vid nedgåendet till häktet efterföljdes af mycket folk, i hast skall hafva vändt sig om och skrattande sjelf förkunnat, att han var en af Slagtarhušmördarne.

Deremot har Calander betygat en liflig' ånger ej mindre ofver den blodgerning, för hvilken han nu stod till rätta än öfver sitt framfarna uppförande; han har, så vidt han kunnat erinra sig, bekänt de stölder han under de $2: n e$ sednare åren begåt, och hafva desse icke varit mindre än 10
på 10 särskilta ställen, hvarutom han varit delaktig i flere andra i så måtto, att han dels af dem varit medvetande, dels gifvit anvisning, dels förvarat och försålt det stulna godset. Äfven C. Boberg har bekänt, att han, som i 5 ârs tid varit i Slagtaren Falks tjenst och af denne blifyit ansedd för en redlig och pålitlig tjenare, dock under de tvenne sednare âren esomoftast begått flere smärre stölder i Slagtarhuset, ja ännu kort före mordet derstädes stulit 50 R. B;co. Vid dessa stölder har han 2 ;ne gi̊ngor haft $\sin$ broder med sig, och märkbart är, att han aldrig stulit ur nâgon annans bod än sin husbondes, hvilken âter, ehuru han flere gängor saknat penningar, dock aldrig kunnat misstänka någon viss person, allraminst Carl Boberg,

Ransakningen om morden och stölderna i Slagtarhuset var nyss fulländad, d§ Öfvergevaldigern Titz den 14 Juli kl. mellan 3 och 4 pả morgonen infann sig hos Policemästaren, Herr Understâthållaren och Riddaren af Vannqvist, och anmälte, att Näringsidkerskan, enkan Anna Vestlund i dess hus vid öfre Badstugugatan på Södermalm blifvit jemte dess fosterdotter Anna

Elisabeth Bergman den föregående aftonen mördade i sjeliva nävingstummet. Hart, Titz, hade genast vid första underrättelsen om mordet, begifvit sig till stället och funnit enkan Vestlund död liggande inom disken med tvenne hugghål i hufvudet, men hennes fosterdotter, ehuru äfven svåit sårad af tvenne slag i hufvudet, befans dock ännu vid lif. Han hade på stallet genast Fogat anstalt om Läkares tillkallande. För offrigt hade han uti rummet funnit en huggyxa med nytt skaft, hvilken förmodades blifvit till mordet begagnad, hvarjemte han af flickan Bergman fâtt upplyst, att en okänd mansperson, klädd i blå rock, med bleklagdt ansigte, och hvilken hon irodde skulle bo i granskapet, hade förleden afton varit sist inne $i$ näringsrummet, utan att hon likval kunde erinra sig, om det varit han eller någon annan som slagit henne.

Titz anbefalltes, att genast tillsäga Federbörande läkare att besigtiga enkan Vestlund och hennes Fosterdotter, samt af den sednare, så vidt hennes tillstånd kunde tillåta, äfvensom af andra i granskapet boende personer, inhämta bestämdare underrättelser om den eller dem, som den föregående aftonen sist varit inne i näa ringsrummet, hvarefter han genom, samtli-
ge Policebetjeningen skulle låta efterspana den eller de samma, och sedan tidigt på morgonen samma dag om förloppet af. lemna berättelse i Police-kammaren.

Till följd häraf inberättade Titz kl. 7 pa morgonen, att han af flickan Bergman i anseende till hennes svaga tillstånd icke kunnat erhâlla några bestämdare underrättelser; ledd således endast af dem han redan förut erhållit och dem en i granskapet boende hustru äfven afgifvit, alldeles instämmande med flickan Bergmans, hade han genast anställt de sorgfalligaste efterspaningar och slutligen erhallit upplysningar, som gifyo honom anledning att misstänka Vagnmakaare-gesällen C. J. Hammarström att vara banemannen. $\sin$ Háde derföre $k l$. half till 6 på morgonen infunnit sig i dennes hemvist hos modren Vagnmakare-enkan A. C. Hammarström. Sonen var utgången, men modren var hemma. Hon igenkände yxan, den samma som blifvit funnen i de mördades rum, och nu framvistes för henne; hon sade att den blifvit bortstulen den föregående aftonen. Hammarström efterfri̊gades förgäfves på de ställen, der han plägade arbeta; omsider träffades han dock hemima; han igenkände $y$ xan, berättade att den blifvit bortstulen för någon tid sedan och nekade alldeles
tilt gerningen; men dà han, uppkallad till Police-kaminaren, förhördes och annantes att tala sanningen, giorde han omsider umder särskilta förhör följande bekãnnelse:

Han hade, sade han, den föregâende dagen eller den 13 Juli, när han vid middagstiden infann sig hos enkan Vestlund, under måltiden blifvit varse penningar i hennes disklâda, och dả beslutit att på nãgot sätt sôka bemägtiga sig dem; likväl hade ännu icke, efter hans egit ytrande, "de onda tankarna att mörda fallit pà honom." Men på eft. m., sedan han ännu en gång besökt näringsstället och undertiden grubblat huru han skulle átkomma penningarna, har han vid det tillfălle, då han framtagit yxan och begifvit sig till en hredevid gården va* rande trädgård att hugga ved, fallit på det olyckliga beslut, när intet annat medel kunde upptänkas, att mörda enkan Vestlund ooh hennes fosterdotter. I denna afsigt be* gaf han sig till den förras hus k]. half till 10 på aftonen, medhafvande yxan, hvilken han qvarlemnade utanföre $i$ ett hörn af förstugan; sedan har han ingâtt i näringsrummet, begärt och erhållit en sup bränvin, samt quarstannat till dess alla innevarande bortgått. Dả alla aflägsnat sig och flickan utgått för att tillskjuta Iuckorna dem modren tillskrufvade, har han undertiden obe-
märkt inhämtat yxan och derpå åter begärt en sup, hvilken blifvit honom vägrad, "emedan han, som gumman yttrat, for den dagen fått nog och tiden dessutom redan var förliden, dả näringsstället borde vara tillslutet," När flickan i det samma inkom och sade att hon på förstugubron laggt låset till porten för att den samma igenläsa, sã snart den innevarande mannen bortgatt, samt dervid vände sig om likasom för att ingã $i$ det inre rummet, har han i samma ögonblick gifvit henne ett slag med yxhammaren, så att hon fallit omkull, derpå sprungit till dörren och pålaggt haspen, att ingen utifrån måtte öfverraska honom, sedan rusat på gumman och henne slagit, derpå âter vändt sig till flickan, som låg pâ golfvet och skrek högljudt, gifvit henne ettslag, sedan gumman âter ett, derpå ryckt upp disklådan, som dock genom hans brådska slintade honom ur händerna och föll på golfvet, hvarp̊ han âter upplyftat den på disken, men hörde $i$ det samma buller af folk, som kom trappan nedför från öfre våningen, hvaröfver han så förskräcktes, att han icke fâtt tid tillgripa menà àn några sedlar och litet löspenningar (tillsammans 2 R:d. och några skill.), sprang derpå hastigt öfver flickan, som 1 g g pa trôskeln mellan begge rummen, hoppade upp pa ett bord, som stod
inunder det ena fenstret, uppskrufvade luce kan och genom fenstret skyndade ut på gaみ $\tan$, derifrån han utan uppehall och med största hast begaf sig hem och afklädde sig. Då modren i det samma äfven hemkom och fraggade honom, hvar han den dagen varit? sade han: "hos Vaktmästaren Vadström," hos hvilken han någon tid arbetat; på hennes vidare yttrande: "vi ha ingen vedsticka till i morgon; hvar är yxan?" svarade han: "i trädgården?" Hon gick då dit, men fann den icke, trodde derföre att den blifvit tillvaratagen af gardsfolket, men när hon följande morgon blef förvissad, att ingen varseblifvit densamma, har hon kl. 5. pł morgonen gâtt till sin son och sagt honom det, hvarpà han svarat: "förmodeligen är den dả bortstulen." Vid samma tid har han utgått, som modren trodde, till sitt arbete; men han gick till ett näringsställe, och när han återvände hem, blef han strax efter hemkomsten gripen.

Flere personer som troddes kunna meddela några ytterligare underrättelser om förloppet af dennà händelse, förekallades och hördes. De som boivåningen ofvanuppå enkan Vestlunds näringsrum, berâttade, att de mellan kl. 10 och 11 om aftonen, sedan de laggt sig, hürt i de nedre rummen ett buller, strax derpà ett gallt skrik likt ett nödrop, sedan åter ett underligt läte som tycktes komma från en menniska icpn. vulsioner; de hade då trott, att enkan Vestlund fått slag, uppstego derföre genast och
gingo ned för att bisprivga henne. Mens nir de nedkommo, funno de dörxen till näringsrummee stangd innanföre, gingo derföxe ut på gården och derifrân på gatan, hvarest de utanfor fenstret till det rum, som ligger inom näringsrummet funno en blodig strumpa, misŝtänkte strax att nâgot brott blifvit föröfvadt, helst de under allt detta hört inifrân rummet ett oredigt ljud, yttrade denna misstanka och föreviste den blodiga strumpan för en fremmande person. som i det samma kom gảende gatan fram och äfven hört ropet; denne hastade genast till en af granngårdarne, lånte en stol, komz med tillhjelp af denna in genom fenstret och öppnade dörren för de öfriga. De füno dả flickan liggande hufvudstupa öfver tröskeln till dörren mellan det yttre och inre rummet, ofverhöljd af blod, men dock med tecken till lif. Sedan de tändt eld i ljus, blefvo de äfven varse gumman, liggande död innanföre disken, nedfallen från en der stảende stol; $i$ hennes knän låg en plânbok.

Hvad den blodiga strumpan beträffade, förmodade Hammarström, att då han sprango Öfver flickan' och trampade i den blod, som i myckenhet utflöt från henne, har han sannolikt på golfvet eller i fenstret kommit att vidröra den samma, då den troligen fastnat vid hans blodiga fötter och följt med honorn ut genom fenstret. Den plånbok man funnit i änkan Vestlunds knän, hade
han icke blifvit varse, utan ansåg troligt, att densamma legat i disklảdan, dâ denna nedföll $\mathrm{p}^{3}$ golfvet.

Denne Hammarström är 27 âr gammal, född i Södertelje, der hans för flere år sedan afledne fader varit Vagnmakare. Bland fem ännu lefvande syskon är han den äldste. Hans moder förklarade vid förhöret, att hon aldrig förmodat sin son i stånd att begâ en sådan gerning som denna; hon har dertill ansett honom för mycket enfaldig och sagtmodig, men deremot har han varit lätbjefull och begifven pà starka drycker.

Ehuru Hammarström erkänt sig skyldig till det ifrågavarande mordet, fann dock Herr Underståthållaren och Riddaren af Vannqvist nödigt, att i mördarens närvaro hëra flickan Bergman, och begaf sig derföre sjelf till enkan Vestlunds hus, dit äfven Hammarström ledsagades under säker bevakning. Flickan var ännu plågad af en ganska stark vark och svindel i hufvudet, men kunde dock med redighet erinra sig allt hvad som passerat, till dess hon fick det första slaget. Då Hammarström framstalldes för henne, yttrade hon under en synbar sinnesrörelse, att det var samma person. Man hade ännu icke vågat för flickan yppa enkan Vestlunds död, hvilken hon kallat för moder. Hon visste ännu icke annat än att det var hon ensam, som blifvit af honom så illa handterad; derföre frågade hon honom: "i hvilken afsigt
han giort hehne detta och hivad ondt hon val giort honom.

Sedan beskaffenheten af de här of vanförmälte brottmå salunda blifvit utredd ooh allar upplysningar blifvit inhäntade, som möjligen kunnat erhâllas; sedan ransakningen af det ena vid Kongl. Orverstảthållarembetet varat 14 dagar, det andra en ännu kortare tid, hafva de blifvit hảnskjutne till vederbörande Comare, till ytienligare granskning samt profning af det lagens rum, som till dessa brott bör lämpas.



Therin Priset: 26 sk. B:co.


 mimutitaz lloh jon




