

# STOOCHOLIII OCH DESS OMGGPNINGAR 

## GEOGRAFISK INLEDNINGSKURS

F6R<br>\section*{SKOLOR I STOCKHOLM}

UTARBETAD AE

FRIDTJUV BERG

MED EN VY OCH FYRA KARTOR


STOCKHOLM
c. E. FRITZES K. HOFBOKHANDEL

Pris drits. 30 öre.

# STOCKHOLII OCE DESS OIIGIFNINGAR 

## GEOGRAFISK INLEDNINGSKURS

FO1

## SKOLOR I STOCKHOLM

CTARBETAD AF

FRIDTJUV BERG

## MED EN VY OCH FYRA KARTOR



STOCKHOLM
6. E. FRITZES K. HOFBOKHANDEL.

STOCKHOLM 1899
KUNGL. HOFBORTRYCKERIET IDUNS TRYCKERI AKTIEBOLAG

## FORORD.

Syftet med en geografisk inledningskurs är all bibringa barnen de enklaste geografiska begreppen samt en rült uppfattning of kartan. Skall detta kunna ske pả åskådningens väg, mảste det vara hemorten, som ger första materialet för den geografiska begreppsbildningen och blir första föremảlet för den kartografiska framställningen. Onskvārdt synes därför vara, att barnen vid geografi-undervisningens begynnelse fà $i$ sin hand smä kartbilder af hemorten och dess närmaste omgifningar saml sà öfvas $i$ deras begagnande, att förhällandet mellan kartan och den motsvarande verkligheten allt ifrân början blifver dem fullt klar: Föreliggande lilla arbete har till ändamâl att, hvad Stockholm betrüffar, kunna i nảgon mản härvid vara till ljänst. Det utgör alldeles ingen lärobok, som skall inpräglas, icke heller nägon läsebok, som vill ersätta den muntliga undervisningen; det är snarare elt slags öfningsbok för kart/äsning, of hvars innehảll undervisaren mả lảla barnen genomgà sà mycket eller så litet, som han för syftets vinnande pröfvar behöfligt och lämpligt. Att urvalet i väsentlig mán bör vara beroende af $i$ hvilken trakt af staden barnen bo süger sig sjālft.

För att karta och text-skola kunna studeras under oafbruten jämfōrelse med hvarandra, äro de ständigt vända àt samma hảll. Denna anordning fōrefaller mảhünda nügot ovanlig men skall antagligen befinnas ândamãlsentig.

Stockholm i januari 1899.

FORFATTAREN.




1. Afbildning och karta.
Bild 1. Denna bild föreställer mellersta delen af Stockholm, sadan den skulle taga ut, om man befunne sig i en ballong och kunde se densamma snedt uppifrain. Rätt fram ser man den sả kallade Staden. har man Söder-malm. Denna iir pâ alla hâll orngifven af vatten. Tycker man, att det ür stort, kallas det en ö; tyeker man ater, att det är litet, kallas det en holme. Till vänster ligger en annan holme, som heter Riddar-holmen; bortom Stadsholmen ligger en tredje, som heter Helgeands-holmen, till höger en fjärde, som heter-Skeppsholmen, samt mellan Stadsholmen och Södermalm en femte, som heter Sluss-holmen. Landet strax bortom Helgeandsholmen kallas Norr-malm, och landet till höger om Norrmalm kallas Öster-malm. Från Skeppsholmen går en bro till den närmast belägna delen af Norrmalm. Denna del var fordom pâ alla håll omgifven af vatten, och den fick dâ namnet Blasie-holmen. Nu är dock vattnet mellan Blasieholmen och det öfriga Norrmalm igenfylldt, så att den forna holmen pả en sida sammanhảnger med fasta landet oeh blott på de tre andra sidorna stöter till vatten. Ett sả beskaffadt land kallar man en half-ö, om man tycker, att det iir stort, men en udde, om man tyeker, att det iir litet.
Det vatten, som synes till vänster, är Mälaren; det, som synes till höger, är strömmen» (Stockholms ström). Mälaren och „Strömmen» förenas genom fyra smala vatten, nämligen: Norr-ström mellan Norrmalm och Helgeandsholmen, Lilla Norrström mellan Helgeandsholmen och Stadsholmen, Slussen mellan Stadsholmen och Slussholmen samt Söder-ström mellan Slussholmen och Södermalm. Af dessa fyra vatten ïr Söderström nu öfverbyggd med ett hus, sã att den icke synes uppifrån. Sadana smala vatten, som förena bredare vatten med hvarandra, kallas sund. Rinner vattnet i ett sund med stark fart, kallas det en ström. Är ett sund gjordt med konst eller ock utvidgadt och förbättradt genom konst, kallar man det en kanal. En sådan är Slussen; en annan är Riddarholms-kanalen mellan Stadsholmen och Riddarholmen.
Fjärd ür i Stock-holms-trakten benämningen på ett öppet vatten, som genom sund sammanhảnger med andra vatten.
flera

Om man afbildar nâgon del af jordytan sả som den skulle se ut, i fall man betrakden rakt uppifrån, sâ fâr man en karta. Bilden 2 är en sảdan karta öfver mellersta delen af Stockholm. De blàa ytorna pá kartan beteckna vatten; de öfriga föreställa land
 tomter, det hvita gator och torg, det gröna parker och planteringar. Om man en klar dag vid middagstiden befinner sig i stadens, öfver Södermalm, och skuggorna ligga ât Norrmalm. Ställer man sig med ryggen ât solen, sả har man söder rätt bakom sig, norr rätt framför sig, väster rätt åt vänster och öster rätt ât höger. Norr, söder, väster och öster äro de fyra förnämsta riktningarna eller väder-
 öster nordöst, midt emellan söder och öster sydöst och midt emellan söder och räster sydväst.
 For att laittare kunna se hvad en karta innehåller brukar man ofta hålla henne rätt upp



Bland kartorna i denna bok förestaller bild 2 Stockholms mellersta del, bild 3 Stockholm med dess samtliga hufvuddelar, bild 4 Stockholm och den närmaste Stockholmstrakten samt bild 5 Stockholm och dess omnäjder ända bort till grannstäderna. Med ledning af dessa fyra kartor kan man företaga vandringar inom själfva Stockholm samt kortare eller längre utfärder i dess omgifningar.

## Vandringar i Stockholm.

Genom staden).

Bild 2. Stockholms förnämsta byggnad är kungliga Slottet. Detta är uppfördt i fyrkant kring en stor gård, Inre borg-garden ${ }^{1}$. Genom hvar och en of Inre borggårdens sidor leder ett porthvalf utât: det norra till Lejon-backen ${ }^{2}$, det östra till Lo-gärden ${ }^{3}$, det södra till Slotts-backen ${ }^{4}$, det västra till Yttre borg-gärden ${ }^{5}$. I Slottet hafva konungen och drottningen samt kronprinseu och kronprinsessan sina våningar. Från sLejonbackens är ingang till lifrust-kammaren och kläd-kammaren, där man kan fả se Gustaf II Adolfs häst och Karl XII:s stöflar samt flera andra märkvärdigheter. Vid Yttre borggârden är hög-vakten, dit vakt.paraden» marscherar. Frản Yttre borggården kommer man ut pâ Slottsbacken. Nedanför denna står en bildstod af Gustaf III, uppe på höjden en hög stenpelare, , Obelis-
kens. Midt för Slottsbacken ligger Stor-kyrkan ${ }^{6}$ och vid denna är rest en bildstod af Olavus Petri. Ett litet stycke söder därom kommer man till Stortorget ${ }^{7}$. Detta har blifvit kalladt sâ, emedan det var största torget i gamla staden. För flera hundra år sedan fuunos i Stockholm nästan inga andra hus än de, som lágo uppe på höjden kring Stortorget. Från höjden ledde smâ backar eller sbrinkar» utför sluttningen, och ett stycke ned på denna var uppförd en tjock stadsmur med portar och torn. Muren sträckte sig i en aflång rundel kring hela den gamla staden. (På kartan äro de kvarter, där den fordom fans, tecknade med svart). På utsidan af muren gingo tvả lảng gator, Öster-långgatan ${ }^{8}$ och Västerlänggatan ${ }^{9}$, och vid dessa lågo de förnämsta köpmans-bodarna. Nu är stadsmuren borta,
 gammalmodigt byggda.

Denna är tilläggs--sddoys P! i else[ yoo essol Ảngbátar komma och gå; ảngkrastora högar; järnvägsvasnar skjutas 5
$\frac{2}{3}$
$\frac{\pi}{2}$
$\frac{4}{2}$
$\frac{4}{\omega}$ gränderna inåt Österm. m. mot Oster-lảnggatan mot söder och därpå kröker af mot väster, pă Väster-länggatan ${ }^{9}$, Denna är af gammalt en af Stockholms fürnämsta bd
in
på båda sidor om densamma ser man knappt annat än butiker. Frản Väster-långgatan leda smala gränder ut till mälare-kajerna. Äfven vid dem ligga en mängd bâtar, och flera frukt m. m. Här Närmast Slussen ligger Kornhamns-torg ${ }^{11}$, där bredvid Mälare-torget ${ }^{12}$, längre fram Kött-torget ${ }^{13}$ och slutligen Munk-bron ${ }^{14}$. viadukt. At ena hållet Dennas utsida bestalr torg $^{16}$ med en bildstod gares, emedan han skall Vid torget ligger RidVid järnvägsbron, som l- och siminrätningen ${ }^{17}$. till Riddarhus-torget ${ }^{18}$. Framför Ridxel Oxenstjärna. Riddarhustorget vandrar Mynt-gatan ${ }^{19}$ framat, har man på vänster hand
$n$ och
man
man har

 leder den till Södermalm, at andra hàllet till Riddarholmen ${ }^{15}$. helt och hållet af hamnplatser. Midt på holmen är Birger jarls Denne raknas sasom Stockholms egentlige grundiag hafva varit den förste, som lät förse staden med murar och torn. darholms-kyrkan och bakom denna det nuvarande Riksdags-huset. från Riddarholmen för öfver till Norrmalm, har man den stora bad kommer man på Riddarholmsbron öfver Från Birger jarls torg Vid detta ligger Riddar-huset darhuset stảr en bildstod af Om man från Räd-huset, där skatterna betalas och brottsingar dömas, slutligen Kansli-huset med sina fyra grofva pelare. åter Lejonbacken och Slottet framför sig.
Öfver Helgeandsholmen.

Bild 2. Midt för Lejonbacken leder Norrbro öfver Lilla Norrström till Helgeandsholmen ${ }^{20}$ och därpå vidare öfver Norrström till Norrmalm. I bảda strömmarna forsar vattnet vanligen med stark fart från Mälaren ned mot Saltsjön. Allt emellanåt händer dock, att Mälarens yta sjunker och Saltsjöns yta stiger, så att den senare blir högre än den förra. Dả máste vattnẻt rinna åt motsatt håll, och man säger, att det är supp-sjö». Helgeands-holmen är till en stor del konstgjord. Frản början bestod den af två smá holmar. Den ena af dessa hette Stock-holmen, och efter den har sedan hela staden blifvit uppkallad. Under tidernas lopp har sundet mellan de båda holmarna blifvit igenfylldt och stränderna ăt alla håll utvidgade. På östra sidan af Norrbro ligger den lilla Ström-parterren. På västra sidan hảller man nu pả att uppföra det nya Riksdags-huset och det nya Riksbanks-huset. Mellan båda skall en ny bro gả fram, åt ena hållet till Mynttorget, ât andra hållet till Drottning-gatan pả Norrmalm.

## Uppåt Norrmalm.

Bild 2. Norrmalm har sitt namn däraf, att den är byggd på en sand-ås; ordet »malm»
betyder nämligen sand. Dess nedersta torg ${ }^{21}$ hette fordom vMalm-torgets, och den gata, som
härifrån leder uppåt åsen, har z̈nnu namnet Malmtorgs-gatan ${ }^{22}$. Nu kallas dock torget Gustaf Adolfs torg efter den ryttarestod af Gustaf II Adolf, som står i dess midt. Till höger vid torget ligger Opera-huset, där musik-skådespel uppföras, till vänster Arf-furstarnes palats. Går man härifrån Malmtorgs-gatan uppför, kommer man till Brunkebergs-torg ${ }^{23}$, som utgör södra änden af Brunkebergs-äsen. Från Brunkebergs-torg leder en gata vidare uppåt åsens högsta sträckning; denna gata bildar skillnaden mellan malmens» båda sluttningar och kallas därför Malmskillnads-gatan ${ }^{24}$. Pä östra sluttningen ligger Jakobs församling, på västra sluttningen Klara församling. Uppe vid Malmskillnadsgatan reser sig till höger det höga Telefon-tornet, hvarifrån telefon-trådarna utgrena sig som ett ofantligt nät öfver hustaken hela staden omkring.
(Norrmalm i sin helhet finnes återgifven på kartan öfver Stockholm, bild 3).
Genom Jakob.

Bilderna 2 och 3. Från Gustaf Adolfs torg går Regerings-gatan ${ }^{25}$ utmed Brunkebergs-
åsens östra sida upp till Roslags-torg ${ }^{26}$. Förr var detta en del af det så kallade »Träsket», och i sänkan mellan Brunkebergs-äsen och Östermalms-höjderna rann en bäck från träsket ned i Nybroviken ${ }^{27}$. Denna vik gick dả mycket längre in i landet; den del däraf, som lâg innanför »Nybron», kallades sKatt-hafvet». Nu är allt detta förändradt; där bäcken rann,
framgàr den stâtliga Birger-jarls-gatan ${ }^{28}$; det forna satt-hafvets är ersatt med Berzelii park ${ }^{29}$; Nybron har blifvit en gata, och genom fyllning i Nybroviken har bildats en ny hamnplats, den sả kallade Nybro-hammen ${ }^{30}$. Ute pâ viken är under vintern anordnad en stor skridsko-bana. I Berzelii park står en bildstod af Berzelius, som var en af Sveriges mest berömda vetenskapsmän. Laings utmed parken gå $H a m n-g a t a n^{31}$ fran Nybrohamnen till Kungs trädgärden ${ }^{72}$. Vid denna, helt nära Opera-huset, ligger Jakobs kyrka. I Kungsträdgården finnes en vacker spring-brunn med bilder, och pả ömse sidor om denna stå tvänne konunga-stoder, den ena af Karl XIII, den andra af Karl XII. Platsen kring Karl XII:s stod kallas Karl XII:s torg ${ }^{33}$.

Om man från Karl XII:s torg följer kajen mot öster, kommer man till Blasie-hol. Den märkligaste af dess byggnader är National-museum. Detta består af tre vảPã nedra botten får man se en mängd vapen och redskap, som våra förfäder be-
 garna fullhängda af dyrbara målningar och teckningar.

Frân Blasieholmen leder en lång bro öfver till Skepps-holmen ${ }^{35}$. Denna är station för en del af svenska krigsflottan, och här finnas därför kyrka, bostäder, öfningshus och skolor för flottans manskap och befäl. Från Skeppsholmen kommer man på en bro öfver till den lilla bergiga Kastell-holmen ${ }^{36}$, som likaledes tillhör flottan. Öfverst pâ klippan lig. ger hür Kastellet, med hvars kanoner man skjuter salut, dả främmande krigsfartyg komma pâ besök i Stockholms hamn.
 Här ligga Johannes kyrka samt
 ned till Roslags-torg ${ }^{26}$. Vid detta är det stora spairvagns-stallet beläget. Frản Roslagstorg sträcker sig Roslags-gatan genom nybyggda eller obebyggda kyarter fram emot Brunnsviken ${ }^{38}$. Till vänster höjer sig Vanadis-lunden ${ }^{39}$ med $\sin$ stora, stenmurade vatten-borg. Från de omgifvande gatorna leda branta backar upp på höjden. Här äro planteringar och gångar anlagda, och man har en vidsträckt utsikt öfver norra delen af Stockholm.

Bild 3. Nybro-hamnen fortsättes mot öster af den trädplanterade Strand-vägen ${ }^{40}$, som med sina nya, praktfulla palats räknas vara Stockholms finaste gata. Från Nybrohamuen och Strandvägen höjer sig Östermalm mot nordöst, och uppför sluttningen leda gator. Nere vid Nybrohamnen ligger kungliga stallet samt ett stycke ofvanför detta Östermalms kyrkogärd ${ }^{41}$ och Östermalms torg ${ }^{42}$. Härifrån leder Humlegãrds-gatan ${ }^{43}$ till Humlegairden ${ }^{44}$. Denna var fordom humlegård men är nu park. Här ligger Riks-biblioteket. I detta samlas alla
Slags svenska böcker och en stor mängd utländska, och de hallas här ordnade och till-
gängliga för studerande. Bakom biblioteket stär en bildstod af den berömde vetenskaps-
mannen Linné, omgifven af vackra växt-grupper, samt högre upp i parken en bildstod af
en annan berömd vetenskapsman, Scheele. Längs sydöstra sidan af Humlegården leder
Sture-gatan ${ }^{45}$ upp till den planterade Karla-vägen ${ }^{46}$ samt vidare till den likaledes plante-
rade Valhalla-vägen ${ }^{47}$. Båda löpa mot sydöst ut till Ladugärds-gärdet. Utmed Valhalla-
vägen ligga åt ena hållet Idrotts-parken ${ }^{48}$, Sofia-hemmet ${ }^{49}$, Östra stationen ${ }^{50}$ och Epidemi-
sjukhuset ${ }^{51}$, ât andra hållet stora kaserner 52,53 . Karla-vägen slutar i Karla-planen ${ }^{54}$ och
fortsaittes därifrản af Narva-vägen ${ }^{55}$. Äfven vid denna ligga stora kaserneri5.
Ut till Djurgårdsstaden
 muséet $^{58}$, har man till höger en mur och in förbi Nordiska nas verkstäder och magasiner för flottans fartyg. Längre bort ligger don soparerande af med sina båda stora skeppsdockor.
Genom Klara.
viker af ât vänster in på Denna går utmed Brunkebergs-åsens
 västra sida i sakta stigning mot norr. För närvarande är den Stockholms förnämsta handelsgata; báda dess sidor utgöra nästan oafbrutna rader af butiker. Något till höger om densamma ligger $H \ddot{0}$-torget ${ }^{64}$. Strax bortom Hö-torget korsas Drottning-gatan af Tunnelgatan ${ }^{65}$. Denna har blifvit så kallad, emedan den mot öster fortsättes af Brunkebergstunneln (på kartan utmärkt genom tvärstreckning). Tunneln är borrad tvärsigenom Brun-
 komma ut på Birger-jarlsgatan komma ut pa Birger-jarls-gatan. Tunnelgatan utgör gränsen mellan Klara och Adolf Fredrik. Om man här vänder sig mot väster kommer man till Norra bantorget ${ }^{66}$. Härifrån leder Vasa-gatan ${ }^{67}$ förbi Nya Centralposthusets tomt ${ }^{68}$ till Central planen ${ }^{69}$. Ett stycke till vänster höjer sig Klara kyr$k a^{70}$. Landsträckan till höger var fordom täckt af Klaravikens vatten men har genom ut-Central-stationen. Frản denna gảr den s. k. därifrån vidare. Mot söder âter går den s. k. till Riddarholmen, Stadsholmen och Södermalm. har man rest en bildstod öfver Nils Ericson, Sveriges förnämste järnrägs-byggare. Bakom Centralstationen, utmed Klaraviken, är Klara.

> Från Vasagatan kom-
> en stor del af Stockholm $\sin$ lysgas. härifrån får
> gasverket ${ }^{71}$ beläget;
> mer man på Vasabron öfver till staden».

Genom Adolf Fredrik.
 fraktgods. Frân denTill höger om banan


 II! әyoనㄱ 77 고
 växter och stenarter från alla läningeniörer fả sin underhär àsens högsta kulle. På dess topp ligger Observatoว!ifurjo busoungifs as Gatan viker här af nảgot till vänster om Denna korsas på andra sidan Observatoblotta ögonen. Norvtulls-gatan77. visning. Midt för gatan reser
rium mycket större än de synas för kullen och fortsättes därpă
riekullen af den nya, breda Oden-gatan ${ }^{78}$. Snedt åt vänster utgår från korsningspunkten den breda, trädplanterade Karlbergs-vägen ${ }^{79}$, som leder fram till Karlbergs-parken. Norrtullsgatan àter fortsiitter ünda fram till Norrtull ${ }^{80}$.
Pá Kungsholmen.
Bild 3. Dả man från Vasagatans nedre ände vandrar mot.väster, kommer man på Kungsholmsbron öfver till Kungsholmen. I norr begrïnsas denna af Klara-viken och Karlbergs-sjön, i söder af Mälaren. Utmed den senaro håller man på att anlägga en bred strandgata, NorrMalarstrand ${ }^{81}$. Riitt fram fortsïttes Kungsholmsbron af Handtverkare-gatan ${ }^{82}$. Vid denna ligga Serafimer-lasarettet, läkare-högskolan (.Karolinska institutets), Mynt-verket (där Sveriges mynt präglas), Kungsholms kyrka ${ }^{83}$ samt en mängd sjukvårds-anstalter, kaserner och verkstiider. Pả en höjd till höger därom har man anlagt Kronobergs-parken ${ }^{84}$. Handtver-kare-gatan utmynnar i Drottningholms-vägen ${ }^{85}$, hvilken sträcker sig vidare mot väster, ännu till det mesta omgifven af obebyggda trakter. Mellan Drottningholms-vägen och Karlbergssjön utbreder sig skogs-parken Stads-hagen ${ }^{86}$ med sin stora, i själfva klippan nedsprängda vattenborg, Frăn Stadshagen leder Fleming-gatan ${ }^{87}$ tillbaka till Klaraviken, öfver hvilken
man på Kungsbron aterkommer till Norrmalm.
Öfver Slussholmen.

Genom Katarina.
Ofver Söderström kommer man pã de båda Sluss-gatorna till vänster sträcker sig ut--sidays ju su!uy?! Till slags församling. \#
:
E
B
O
 lel '4 's närmaste Bilderna 2
med Stockholms ström den Sals.

## 

,

Den är till en del utsprängd ur branta trappor leda Saltsjö-banan. Denna löper genast in i en lang tunnel, sprängd genom berget. rakt under Ersta kapell ${ }^{93}$, kommer vid Stora varfvet ${ }^{91}$ vid Tegelviken åter fram i dagen samt passerar därefter på 1i. s6 stadens gräns borta vid Hammarby sjó ${ }^{96}$.
kommer man frân Stadsgården till öfre Katarina genom att begagna sig af Katarina-hissen ${ }^{97}$, i hvilken man med ångkraft lyftes upp på en hög gångbro pả kar tan utmärkt genom streckning), å hvilken man sedan vandrar fram till Mosebacke torg ${ }^{98}$ Vid detta höjer sig Vattentornet. Såväl hiss-bron som Mosebacke terrass och Vattentornet aro bekanta för den sköna utsikt, som man fran dem har öfver staden samt öfver Mälaren och Strömmen. I närheten af Mosebacke torg ligga Katarina kyrka ${ }^{99}$ och södra brandstationen.

 đärstädes framgående Sammanbindnings-banan, och man kan därvid allt emellanåt fâ se naggot bantag löpa in i Sammanbindnings-tunneln, hvilken ïr borrad genom berget under Södermalms-i̊sen. Uppe pâ denna ås sträcker sig Katarina hufvudgata Göt-gctan 101 från Södermalms-torg mot söder. Vandrar man densamma framât, passerar man först en stark


Bild 4.
stigning samt kommer därpả ned i den sänka, som skiljer höjderna vid Mälaren och Strömmen från höjderna vid Årstaviken. Fordom har djupaste delen of dena sjō, den s. k. Fatburs-sjön. Nu är dock siön fylld, enaste delen af denna sänka utgjort en plats ligger Södra banligger Södra stationen. åsen bildar en landremsa mellan Hammarby-sjön ${ }^{93}$ på ena sidan och Ârsta-viken ${ }^{104}$ på den andra. En dylik land-
remsa mellan tvänne vatten kallas ett näs. Till höger har man Eriksdals-lunden ${ }^{105}$ med Stockholms vattenledningsverk, Vid detta föres Årstavike las genom sandlager, innan det genom rör Arstavikens vatten in i bassänger och siMidt emot uppdragas de träd och andra less kyrkogårdar och vägar. $\frac{5}{2}$ Hammarby strand, och lïngre init bred planterad vïg, Ring-vägen ${ }^{107}$. En del af Hvita berget ${ }^{10 s}$ har man redan börjat omordna till en park. frân Karl Jobans torg kommer öfver till Södermalm, som är ett slags fortsättning bildad hufvudsakligen genom Söder-Mälarstrand ${ }^{109}$, Den ïr, liksom Stadsgarden,

## Genom Maria.

 Mälaren Vattenledningsverket ligga stadens trädgärdar ${ }^{106}$. I dem torget ${ }^{102}$.点 Förget Södra bantorget leder Götgatan fram till Skans tull ${ }^{103}$, viixter, som sedan utplanteras i stadens 'parker samt pá Trakterna i närheten af Hammarby sjö längs utmed sjön skall anliggas en strandgata

Fran densamma leda sprängda gator genom klipporna upp till
sprängning och utfyllning
 de öfre Maria-trakterna. För fotgängare finnas trappor. Bekvämaste sättet för dem är dock
att använda Maria-hissen
För åkande gảr genaste vägen från "Staden» upp till Maria öfver Slussgatorna och
Södermalmstorg. Från detta torg utgå Maria hufvudgata, Horns-gatan
Hornsgatan framät, ser man till vänster Maria kyrkas man
och Adolf Fredriks torg ${ }^{113}$, I de öfre Maria-trakterna. För fotgängare finnas trappor. Bekvämaste sättet för dem är dock
att använda Maria-hissen
För åkande gảr genaste vägen från "Staden» upp till Maria öfver Slussgatorna och
Södermalmstorg. Från detta torg utgå Maria hufvudgata, Horns-gatan
Hornsgatan framät, ser man till vänster Maria kyrkas man
och Adolf Fredriks torg ${ }^{113}$, I de öfre Maria-trakterna. För fotgängare finnas trappor. Bekvämaste sättet för dem är dock
att använda Maria-hissen
För åkande går genaste vägen från sStaden» upp till Maria öfver Slussgatorna och
Södermalmstorg. Från detta torg utgair Maria hufvudgata, Horns-gatan
Hornsgatan framảt, ser man till vänster Maria kyrkas man
och Adolf Fredriks torg ${ }^{112}$, I de öfre Maria-trakterna. För fotgängare finnas trappor. Bekvämaste sättet för dem är dock
att använda Maria-hissen
För åkande gảr genaste vägen från "Staden» upp till Maria öfver Slussgatorna och
Södermalmstorg. Från detta torg utgå Maria hufvudgata, Horns-gatan
Hornsgatan framät, ser man till vänster Maria kyrkas man
och Adolf Fredriks torg ${ }^{113}$, I de öfre Maria-trakterna. För fotgängare finnas trappor. Bekvämaste sättet för dem är dock
att använda Maria-hissen
För åkande går genaste vägen från "Staden» upp till Maria öfver Slussgatorna och
Södermalmstorg. Från detta torg utgå Maria hufvudgata, Horns-gatan
Hornsgatan framät, ser man till vänster Maria kyrka ${ }^{112}$ och Adolf Fredriks torg man
Has, I väster slutar Hornsgatan vid sundet mellan Liljeholms-viken och Ȧrsta-viken. Öfver detta for ton $e n a^{14}$ för körvägen frå Horns tull till Södertörns fasta land, for järnvägen, som från Södra bantorget framgår i sänkan mellan Mälarehöjderna i norr och Arstaviks-höjderna i söder. Vid andra sidan af järnvägsbron ligger Liljeholmens station ${ }^{116}$ med sina stora reparations-verkstäder för lokomotiv och järnvägsvagnar $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. Trakterna i närheten af de båda broarna äro till det mesta ännu obebyggda. Vandman fran Horns tull mot norr, passerar man först Bergsunds verkstäder ${ }^{117}$ samt (all langholmen. På denna ligger midt för bron Laugsamt mot öster det s. k. Malare-varfvet ${ }^{120}$

Viker man åter vid Horns tull af åt vänster, har man först intill järnvägsbron snickerifabriken Ligna ${ }^{12!}$ samt längre fram, midt för Airsta holmar ${ }^{122}$, sockerbruket Tanfo ${ }^{123}$ Ofvanom detta resa sig vidstriickta bergstrakter, at ena sidan Tanto-lunden ${ }^{124}$, som delvis redan är ordnad till en park, â andra sidan Ärsta-lumden ${ }^{125}$, som innehâller de bâda stora vattenborgarna för Södermalm. sund gå tvänne broar: den ena ${ }^{114}$ för börvï den andra ${ }^{115}$ fö rar man frán kommer
holmens Viker man áte

## 3. Utfärder i Stockholms omgifningar.

## Till Drottningholm.

Bild 4. Man far med ångbât från Riddarholmshamnen inåt Mälaren. Till höger ser man dả först Kungsholmen och Norr-Mälarstrand samt Mariebergs kaserner ${ }^{1}$, därpả öarna Lilla Essingen ${ }^{2}$ och Stora Essingen ${ }^{3}$, bảda fulla af sommarvillor, samt än längre fram Upplands fasta land. Bâten gàr därefter in i sundet strax söder om Kers-ö $n^{4}$ samt vidare in i sundet mellan Kers-ön och Lof$\ddot{u} n^{5}$. Pả den senare ligger Drottningholms slott ${ }^{6}$ och bakom detta dess präktiga park med sina bildstoder, springbrunnar, kanaler, svandammar och lummiga, konstgjorda ôar. Vid Kina ${ }^{7}$ är ett litet slott i kinesisk byggnadsstil, hvilket konung Adolf Fredrik lâtit uppföra saisom gåfva ât sin drottning, Lovisa Ulrika. I dess närhet ligger Kanton ${ }^{8}$, där Adolf Fredrik, som var en skicklig svarfvare och lássmed, hade sina verkstäder. Förbi Kanton leder en allé rakt väster ut till Lof-ö kyrka ${ }^{9}$.

Till Karlberg och Sundbyberg.
Bilderna 3 och 4. Frản Kungsholmsbron far man på ångslup inåt Klaraviken. Efter att hafva passerat under Kungsbron kommer man ut på Klaravikens bredare del och från denna genom ett sund (strax invid Atlas och Rörstrand) ut pá Karlbergssjön. Här ligger till vänster Stadshagen med sin vattenborg, till höger Karlbergs slott med sin kadett-skola och park ${ }^{10}$. Från Karlbergssjön leder Karlbergs-kanalen ut i Ulfsunda-sjön ${ }^{11}$, să kallad
efter den till vänster liggande herregården Ulfsunda ${ }^{12}$. Längst in vid Ulfsundasjöns förlängning mot nordväst lägger slupen till vid Sundbyberg ${ }^{13}$, som är en s. k. köping. Från Sundbyberg kan man på järnväg ătervända till Stockholm. Man passerar därvid förbi Tomteboda blindskola ${ }^{14}$, Karlbergs park och slott ${ }^{10}$, Rörstrands porslinsfabrik, Atlas' verkstäder och Norra stationen samt framkommer slutligen till Centralstationen.

Till Haga och Nya kyrkogárden.
Bild 4. Dã man frản Norrtullsgatan kommer ut pá stora landsvägen, leder en biväg åt vänster upp till Eu-genia-hemme $t^{15}$, som är en anstalt, där obotligt sjuka barn vårdas. Till höger ser wan en del af Brunns-viken ${ }^{16}$ och vid dennas strand det lilla utvärdshuset Stallmüstaregairden ${ }^{17}$. Efter att hafva vandrat en stund framåt, kommer man till ett ställe, där två sidovägar afvika frăn hufvudvägen. Den högra sidovägen leder genom »Haga grindar» in i Haga-parken; den vänstra âter går till Solna kyrka ${ }^{18}$. Norr om denna utbreder sig den vidsträckta Nya kyrkogärden ${ }^{19}$ med sina kapell och sina tusentals grafvar. Vid sidan af kyrkogården, mellan denna och Brunnsviken, ligger den vackra Haga-parken ${ }^{20}$. Här hade konung Gustaf III sitt älsklingsställe; här lät han uppföra ett slott, som ännu finnes kvar, och i parken kan man se grundmurarna till ett annat slott, som han ville bygga mycket större och präktigare, men som han aldrig fick råd att göra färdigt. På hans tid stod Brunnsvikens vatten högre, och parken hade då en mängd kanaler, som nu âro nttorkade och igenfyllda. Det oaktadt är Hagaparken fortfarande en af de vackraste i Stockholms omgifningar.

Till Ulriksdal.
Bild 4. Från bryggan vid Stallmästare-gården ${ }^{17}$ kan man på ångslup göra en tur till Ulriksdal. Man far dã först utảt Brunnsviken ${ }^{16}$ och har därvid Hagaparken ${ }^{20}$ på vänster hand. Efter en stund viker slupen af ăt höger och kommer genom den s. k. Allkiste-kanalen ${ }^{21}$ ut pá en vik af Lilla Värtan ${ }^{22}$. Fordom var Alkiste-kanalen mycket trängre, men den har blifvit utvidgad genom sprängning, och det är bärigenom, som vattnet i Brunnsviken blifvit sâ minskadt, att dess yta nu stãr lägre än förr. Efter att hafva passerat kanalen styr slupen genom Stock-sund ${ }^{23}$ in i Eds-viken ${ }^{24}$ och lägger efter en stund till vid Ulriksdals slott ${ }^{25}$. Detta var ett älsklingsställe för konung Karl XV. Han utstyrde och inredde detsamma på det präktigaste. Flera af de dyrbarheter, som han här samlade, finnas ännu kvar pả Ulriksdal, men de flesta blefvo af honom skänkta till National-museum och äro nu där förvarade.

Till Djursholm.
Bild 4. Vid Östra stationen ${ }^{26}$ stiger man pâ det elektriska bantåget. Under färden ser man på en höjd till vänster Epidemi-sjukhuset med dess många byggnader ${ }^{27}$ samt längre fram till höger Experimental-fältet ${ }^{28}$, där försök anställas med odling af en mängd olika växter. Banan öfvergår sedan Alkiste-kanalen ${ }^{21}$, som förenar Brunns-viken ${ }^{16}$ med Lilla Värtan ${ }^{22}$, samt strax efterât Stock-sund ${ }^{23}$, som förenar Eds-viken ${ }^{24}$ med samma vatten. Sedan tảget därpá fortsatt ännu ett stycke mot norr, viker det af mot öster och kommer så till Djursholm ${ }^{29}$. Här finnes ett gammalt slott, där krigshjälten Johan Bauér föddes. Nu är hela egendomen förvandlad till en
s. k. villastad. Den är vackert belägen, och man har från densamma utsikt till Liding-ö ${ }^{30}$ samt utåt Askrikefjärden ${ }^{31}$ och Stora Värtan ${ }^{32}$.

## Till Värtahamnen.

Bild 4 (äfven bild 3). Sturegatan fortsättes utảt landet af Värta-vägen. Bortom Idrottsparken viker härifrån en sidoväg af ned åt vänster. Följer man denna, kommer man om en stund till den lilla skog-omgifna slätten vid Uggleviks-källan ${ }^{33}$. Vandrar man nu vidare på en sviadukt» öfver Värtabanan och därefter tar af àt öster, har man på höger hand Uggle-viken. Inre delen af denna är numera så igenväxt, att den bildar ett träsk. Ittre delen däremot är fortfarande en vik; pả dess vänstra sida ser man det vackra Fiskartorpet ${ }^{34}$, på dess hög. ra det storartade Värta-gasverket ${ }^{35}$. Från Värta-gasverket får större delen af Stockholm sin lysgas. I dess närhet går Lidingö-bro ${ }^{36}$ öfver Lilla Värtan ${ }^{22}$ till Lidingöó ${ }^{30}$. Vandrar man från bron söderut, kommer man till Värtahamnen ${ }^{37}$, där en mängd lastångare lägga till, och där det finnes stora upplag af trävirke, stenkol och lysolja $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. För att frakta dessa varor in till staden har man anlagt en särskild järnväg, Värta-banan, som löper i en stor bảge förbi Ugglevikskällan ${ }^{33}$, Epidemi-sjukhuset ${ }^{27}$, Stallmästaregården ${ }^{17}$ och Eugeniahemmet ${ }^{15}$ samt förenar sig med norra stambanan vid Karlberg ${ }^{10}$. Fortsätter man från Värtahamnen vidare mot söder, ser man snart framför sig Ladugårds-gärdet med dess vågformiga höjder och dälder. Det användes såsom öfningsfält för trupperna. På en höjd till vänster reser sig den kungliga paviljongen Borgen ${ }^{58}$, pả en annan till höger Gustaf-Adolfs-kyrkan ${ }^{39}$.

Till Djurgárden.
Bild 4. Sedan man från Strandvägen gått öfver Djurgârdsbron, följer man Djurgảrdsbrunns-viken ${ }^{40}$ mot öster. Man kommer dả till det lilla kungliga lustslottet Rosendal ${ }^{41}$. Det är uppfördt af konung Karl XIV Johan, som här hade sitt älsklingsställe. Bakom slottet, åt viken till, står en för sin storlek och skönhet berömd porfyrvas från Älfdalen i Dalarne. Vid vikens innersta ände ligger Djurgảrdsbrunns utvärdshusi2. Härifrăn gảr Djur-gärdsbrunns-kanalen ${ }^{43}$ ut till Lilla Värtan ${ }^{22}$. Följer man kanalens syd-sida, kommer man till Blockhus-udden ${ }^{44}$. Om man härifrån återvänder utmed Saltsjöns strand, passerar man döfstum-skolan Manilla ${ }^{45}$, den mot söder utskjutande half-ön Friesens park ${ }^{46}$ och Bellmans-ro med Bellmans byst ${ }^{47}$ ( $\geqslant$ byst $=$ bröst-bild) samt kommer därpã till den s. k. Djurgårds-slätten. Denna är omgifven af förlustelseställen och utvärdshus, af hvilka Hasselbacken ïr det förnämligaste. Vandrar man härifrản vidare fram mot Djurgårdsbron, har man på höger hand Biologiska museet med dess stora samling af uppstoppade djur. Pã höjden ofvanom detta ligger doktor Artur Hazelius' berömda frilufts-museum» Skansen med sitt lappläger och renberg, sina björngrottor och fảgelburar, sina allmogestugor och klockstaplar samt sitt höga torn, Bredablick ${ }^{48}$, hvarifrãn man har en härlig utsikt öfver hela den omgifvande trakten.

## Till Sandhamn.

Bild 4. Från Skeppsbron far man på ångbát utåt Strömmen och Saltsjön. Man har dả till höger Stads garden, Katarinabergen med Ersta kapell och Danvikslunden. Bredvid denna, strax utom stadens gräns, reser
sig den stora Saltsjö-kvarnen ${ }^{49}$. Ett stycke längre fram ligger Finnboda slip ${ }^{50}$, där fartyg upphalas och repareras (sslips = upphalnings-bädd). Efter att hafva kommit bortom Blockhusudden skjuter båten starkare fart och passerar öfver Lilla Värtan ${ }^{22}$ förbi Fjäderholmarna ${ }^{51}$ in i sundet mellan Lidingö ${ }^{30}$ och Södertörns fasta land.

Bild 5. Midt för Lidingö ${ }^{40}$ vänder sig båten plötsligen mot söder och styr in i det natursköna Skuru-sund ${ }^{2}$, en djup, vattenfylld remna mellan bergiga, skogsklädda stränder. Längre fram viker bàten ăter mot öster och anländer till Bag-gens-stäket ${ }^{3}$. Detta sund är sá smalt och grundt, att inga breda eller djupgående fartyg här kunna passera. Genom detsamma kommer man ut på Baggens-fjärden ${ }^{4}$. Skurusund, Baggensstäket och Baggensfjärden skilja Södertörns fasta land från Värmdö. På denna ligger porslinsfabriken Gustafsberg. Tvärsigenom Värmdö går en stor remna. Denna har man genom Strömma kanal ${ }^{6}$ förvandlat till en sammanhängande farled, så att man från Baggensfjärden kan komma nästan rakt ut till Kanholms-fjärden ${ }^{7}$. Öfver denna senare fortsätter ångbåten mot öster och ankommer slutligen till Sandhami ${ }^{8}$. Här är ett af hufvudinloppen till Stockholm, och här ligga därför lotsar, hvilka hafva till yrke att föra fartyg in genom de krăngliga farlederna. Sandbamn är beläget i det s. k. hafsbandet, Stiger man upp i dess utsiktstorn och blickar omkring sig, ser man mot norr, väster och söder en oräknelig mängd öar, holmar, skobbar» och „skär», skilda af blänkande fjärdar och sund. Det är Stockholms skärgärd. Mot öster däremot utbreder sig Östersjön, och vid synranden ser man här himmel och haf möta hvarandra.


Bild 5

Till Saltsjöbaden och Dalarö.
Bild 4. Bekvämaste vägen att komma till Saltsjöbaden är Saltsjöbanan. Man stiger vid Stadsgårds-stationen pâ tåget och kommer genom tunnlar och öfver sviadukters ut på den landsträcka, som skiljer Strömmen och Saltsjön från Järla-sjön ${ }^{53}$. På en halfö till höger ligger det lilla vackra utvärdshuset Nacka-näs ${ }^{52}$ och strax tiil vänster om banan Nacka kyrka ${ }^{55}$.

Bild 5. Söder om Skurusund ${ }^{2}$ och Baggens-stäket ${ }^{3}$ går jürnvägen vidare fram till badorten Saltsjö-baden ${ }^{\text { }}$. Denna ligger pả en i Baggensfjärden utskjutande halfö och är liksom Djursholm en s. k. villastad.

Frán Saltsjöbaden kan man med ángbăt komma vidare utât skärgården till badorten Dalar--0.10. Denna ligger pả Södertörn vid det södra hufvudinloppet till Stockholms skärgård och är, liksom Sandhamn, en lotsstation.

Till Strängnäs, Mariefred och Södertalje.
Bild 5. Man far med ångbàt frăn Munkbrohamnen, till en början utảt Riddarfjärden förbi Laingholmen och Marieberg samt Lilla och Stora Essingen. Därpå håller man segelleden mellan Södertörn i söder samt Kers-ön ${ }^{11}$, Lof-ön ${ }^{12}$, Svartsjö-landet ${ }^{13}$ och Ecker-ön ${ }^{14}$ i norr. Man kommer dả ut pả Södra Björkfjärden ${ }^{15}$, som har sitt namn efter den där belägna Björk-ön ${ }^{16}$. På denna fans under hedniska tiden en handelsstad, som hette Birka. Hit kom för mer än tusen âr sedan den fromme Ansgar, och här predikade han för första gången kristendomen i Sverige. Till hans minne är på Björkö ett stort kors upprest. Staden Birka är länge sedan förstörd, men på det ställe, där den legat, har man uppgräft en mängd märk-
liga saker, som nu förvaras på National-museum. Strax bortom Björkö ligger Adels-ö ${ }^{17}$.

Båten fortsätter i västlig riktning förbi Södertäljeviken och Mariefredsviken, passerar sunden mellan Sela-0 ${ }^{18}$ och Asp-ö ${ }^{19}$ i norr och Södermanlands fasta land i söder samt kommer slutligen fram till Strängnäs ${ }^{20}$, som är en vacker stad med en ståtlig kyrka. Denna är en s. k. domkyrka, ty Strängnäs är bostad för en biskop, och förnämsta kyrkan i en biskopsstad kallas sdomkyrkas.

Återfärden till Stockholm kan ske med järnväg. Man far först pả en bibana till Norra Södermanlands järnväg och följer därpả dennas hufvudbana mot öster. Efter en stund viker en ny bibana af till Mariefred ${ }^{21}$. På en liten ö strax invid denna stad ligger Gripsholms slott ${ }^{22}$, skildt frăn landet genom en vallgraf, öfver hvilken man kommer pả en pålbro med s. k. vindbrygga. Slottet är byggdt af Gustaf Vasa och innehảller en mängd praktfulla rum samt en stor samling målade porträtt af berömda män och kvinnor, både svenska och utländska.

Återvänder man frản Mariefred till Norra Södermanlands järnväg och fortsätter mot öster, kommer man till Saltskogs station ${ }^{24}$. Härifrån gảr en bibana till staden Södertälje ${ }^{23}$. Denna ligger vid Södertälje kanal och är en vacker och besökt badort.

Från Saltskog leder södra stambanan vidare genom Södertörn. Man passerar däcvid Tumba ${ }^{25}$, där riksbankssedlarnas papper tillverkas, samt längre fram Liljeholmens station ${ }^{26}$. Efter att hafva öfverfarit Årstaviken är man tillbaka i Stockholm.

## Till Enköping.

Bild 5. Man stiger vid Centralstationen pà det tảg, som går till Västerås och Bergs-lagen. Efter en stund är man i Sundbyberg ${ }^{27}$ och några minuter därpả vid Spãnga station $^{28}$. Här viker Löfstabanan af mot väster till Riddersvik ${ }^{29}$ och Löfsta ${ }^{30}$, hvilka båda egendomar tillhöra Stockholms stad och användas såsom afstjälpnings-orter för alla hufvudstadens sopor och afskräden. Dessa samlas inom staden pá tre ställen : ett nära Östra stationen, ett nära Karlberg och ett nära Södra stationen, och från dessa platser föras de i särskilda jürnvägsvagnar ut till Riddersvik och Löfsta.

Från Spånga fortsätter hufvudbanan mot nordväst öfver Stäk-sundet och Stäkes-ön ${ }^{31}$ samt vidare utmed Mälarens norra kust fram till staden Enköping ${ }^{32}$. Denna ligger vid Enköpings-īn, ett stycke frản dess utflöde i Mälaren. An har blifvit $>$ kanaliserad», d. v. s. med konst så fördjupad, att ảngbåtar kunna gå in till staden. Man kan därför sjöledes härifrån återvända till Stockholm. Båten gâr dâ norr om Asp- ${ }^{-19}$, Sela- $\tilde{o}^{18}$, Adels- $\dot{o}^{17}$ och Eker- $\hat{o}^{14}$ (eller Muns-ö) samt öster om Svartsjö-landet ${ }^{13}$, Lof-ö ${ }^{12}$ och Kers-0. ${ }^{11}$ fram till Riddarfjärden.

## Till Sigtuna och Uppsala.

Bild 5. Från Riddarholmen går färden med ångbât längs Upplands fasta land till höger samt Kers $-\hat{o}^{-11}$, Lof $-\hat{o}^{12}$ och Svartsjö-landet ${ }^{13}$ till vänster. Härunder passeras renhållningsverken vid Ridders-vik ${ }^{29}$ och Löfsta ${ }^{30}$. Ett stycke bortom dem kröker båten åt höger och går in i Görveln, som i norr sträcker sig till Stäkes-ö $n^{31}$. Därpả styr den vidare genom Stäksundet in i den lângsmala Skarfven ${ }^{32}$ samt dess fortsättning Sigtuna-fjärden. Pả̉ dennas högra
sida ser man inom kort staden Sigtuna $a^{33}$ med dess gråa kyrko-ruiner och lummiga trädgårdar. På andra sidan fjärden, vid Signilsberg ${ }^{34}$, lâg Forn-sigtuna>, hvarom i sagorna berättas, att den var Sveriges äldsta stad och första hufvudstad. Nâgot längre fram passerar man $H \dot{a}-$ tunaholm ${ }^{35}$, och en stund därefter är man inne på Skofjärden. Här har man på vänster hand det storartade slottet Sko-kloster ${ }^{36}$, som tillhör grefliga ätten Brahe och innehåller de dyrbaraste samlingar af konstsaker, vapen och andra dyrbarheter. Bortom Skokloster vidgar sig farleden och bildar fjärden Ekoln. Vid demnas norra ände går bảten in i den gula, leriga Fyris-ån. Pấ båda sidor om denna utbreda sig de slätter, som fordom kallades Fyris-vallarna. Till vänster ligger Ulltuna landtbruks-högskola ${ }^{27}$. Efter en stunds färd uppför ản är man framme vid staden Uppsald ${ }^{38}$. Den är bekant för sin domkyrka, sitt landshöfdinge-slott och sitt universitet. Härifrản kommer man på järnväg norrut till kyrkobyn Gamla Uppsala ${ }^{39}$. Denna var efter Forn-sigtuna de svenska konungarnes hufvudstad, och här stod under hednatiden svearnes förnämsta afgudahus. Tvärs öfver slätten gâr en sand-ås, och pả denna höja sig fyra stora högar: stingshögen» och de tre så kallade »kungshögarna».

Från Uppsala kan man med järnväg, öster om Fyrisăn och Sigtunafjärden, âtervända till Stockholm.

## Till Vaxholm och Norrtalje.

Bild 5. Från Blasieholmen eller Skeppsbron gâr båten utåt Strömmen och Lilla Värtan ${ }^{1}$, fortsätter därpả genom sundet mellan Värmdö och Lidingö ${ }^{40}$ samt vidare öfver fjärden mellan Värmdö och Upplands fasta land.

Här styr den mot norr och framkommer inom kort till staden Vaxholm ${ }^{41}$. Denna är belägen på Vaxön samt användes af en mängd stockholmare sâsom sommarnöje och badort. Till höger om densamma höjer sig Vaxholmen och pâ denna Vaxholms gamla fästning. Ännu längre mot höger ligger Rindön, på hvars östra ände man anlagt den nya fästningen Oskar-Fredriks-borg. Norr om Vaxön, Vaxholmen och Rindön utbreder sig en fjärd, som heter Trälhafvet ${ }^{12}$. Hit föra tre segel-leder. En går utmed Upplands fasta land och kallas Resarö ström ${ }^{43}$, en annan norr om Vaxholm och kallas Ko-djupet ${ }^{44}$, en tredje förbi Oskar-Fredriks-borg och kallas Ox-djupe $t^{\text {t5 }}$. De báda förra äro grundare, och om en fiende-flotta skulle nalkas för att anfalla Stockholm, ämnar man göra dem alldeles ofarbara, sả att fartygen måste passera Oskar-Fredriks-borg. Denna är insprängd i berget och försedd med tjocka jordvallar och skarpskjutande kanoner.

Frản Trälhafvet går bâten vidare mellan Upplands fasta land till vänster och de stora skärgărds-öarna till höger. Efter en lảng färd kommer man till badortenFurusund ${ }^{16}$. Denna ligger pá en ö vid norra hufvudinloppet till Stockholm och har, liksom Dalarö och Sandhamn, lots-station samt är ett omtyckt sommarställe.

Förbi Furusund fortsätter båten först mot nordöst men svänger därpå in i den lảngsmala Norvtälje-viken. Här utrinner Norrtälje-in. I dalgăngen strax innanför âns mynning ligger staden Norrtälje ${ }^{47}$. Äfven den är en besökt badort.

Frản Norrtälje kan man med bantâg ảtervända till Stoekholm. Man reser dà först mot väster till Rimbo station ${ }^{48}$ och följer därpã Rimbo-banan samt anländer sá till Östra stationen utanför Östermalm.

> Pj C. E. Fritzes k. hofbokhandels forlag har utkommit:

## Lärobok i geografi för folkskolan af Fridtjuv

Berg. Med 150 kartor och bilder. Förra addeiningen: Förberedande ofversilit samt Sverige. Andra upplagan (med landskapsbeskrifningar). Pris inb 35 öre. Tredje upplagan (utan laudskapsbeskrif* ningar). Pris inb. 35 öre. - Andra afdeiningen: Europa utom Sve rige samt de örciga världsdelarne. Andra och tredje upplagorna Pris lnb. 40 ةrec

Stockholm och dess omgifningar. Geografisk inleduingskurs for skolor i Stockholm af Fridtjuo Berg. Med en vy och fyra kartor (alla If fargtryek). Pris inb. 35 ôre.

Kartbok för folkskolor af Fridljuw Berg. Innehatlande 23 kartor, tryckta 16 färger. Pris inb. 50 ôre.

Första upplagan af denna mycket efterirâgade karthok ür for flera âr sedan utsâld. Ny och förbättrad upplaga utisommer emellertid under 1899.

Lärobok i Sveriges historia for barndomsskolor af Fridtjü Berg. Med sârskild hănsyn till samhăllsutvecklingen. Tredje, förenklade upplagan. Pris inb. 50 öre.

Geografiska skildringar for skolan oeh hemmet of Isak Fehr, Lektor i Strängnais. 4 delar med talrika illusirationer. Pris h. a 1: 25; inb. के 1:75.

## Läsebok till C. T. Odhners Svenska histo-

 ria rör skolans lägre klasser af J. O. Ekmark, Kollega vid Ostermalms aHm, laroverk i Stockhoim. 3 delar 1:a delen inb. 2:75; 2:a och $3: \mathrm{c}$ del. inb. al 2:50.

