# 03108 

 SVENSKA RESEBÖCKER. IV.
# STOCKHOLM 

## MED OMGIFNINGAR

## EN VÄGVISARE FÖR RESANDE

VILH. KÔERSNER

STOCKHOLM
JOS, SELIGMANN \& CXIS FÖRLAG

KRISTIANIA
KJÖBENHAVN
A. CAMMERMEYER

HELSINGFORS
G. W. EDLUNDS BOKHANDEL

B1858/44 odevaror för Damer
rekommenderas med
nyaste och billigaste
Nyheter från Paris
hos

# HENRIC LABATT $27 \underset{1}{2 \mathrm{tr} \text {. upp. }} \mathrm{Dr}^{19}$ 

Filialer:
29 Drottningsatan a stureplan.

## SVENSKA RESEBÖCKER. IV.

# STOCKHOLM 

## MED OMGIFNINGAR

TILL OCH MED SÖDERTÄLGE,GRIPSHOLM,UPPALA OCH FURUSUND
EN VĂGVISARE FÕR RESANDE


VILH. KÔERSNER

MED NYA KARTOR ÖFVER DJURGAKDKN OCH STOCKHOLMS OMGNEINGAR, EN NY, REVIDERAD PLANKARTA ÖFVER STOCKHOLM OCII 32 YYRR


## STOOKHOLM

JOS. SELIGMANN \& C:I\& FÖRLAG

KRISTIANIA
A. CAMMERMEYER

KJOBENHAVM
G. E. C. GAD

HELSINGFORS
G. W. EDLUNDS BOKHANDEL
F.I.

# 93 2009 सम 1, IOIDNOTス <br> <br>  

 <br> <br> }

I denna*samling har förut utkommit:
I. DALARNE, af W. Köersner. 2: $50 \not \approx 3: 50$.
II. KARLSBAD, af E. Kleen. 1: 75.
III. JEMTLAND, af G. Högbom. 1: 75.
R3WCRझOA Hulv

mry ab mol
Macmarlejtiey
INNEHÅLL.
Praktisk vägvisare.

1. Ankomsten till Stockholm ..... I
2. Hotell, restauranter, schweizerier och kaféer ..... I
3. Akare, hyrkuskar och stadsbud ..... IV
4. Spårvagnar, ångslupar och omnibusar ..... v
5. Post, telegraf och telefon ..... IX
6. Tidningar och liserum ..... x
7. Bad, rakstugor, cabinets d'aisance ..... x
8. Ämbetslokaler, kyrkor, frimmande makters be- skickningar m. m. ..... XI
9. Bank-, försäkrings-och pensionsinrättningar $m$. $m$. ..... XIII
10. Arkiv, bibliotek, museer och samlingar ..... xiv ..... xiv
11. Teater, musik $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. ..... xVII
12. Tidsindelning ..... XIX
Inledning ..... XXI
Beskrifning af Stockholm.
13. Kungl. Slottet ..... 1
2 Staden med Helgeandsholmen ..... 5 ..... 12
14. Riddarholmen
15. Riddarholmen
16. Norrmalm ..... 16
17. Ostermalm (Ladugardslandet) ..... 31
18. Nationalmuseum ..... 37
Kallarvainingen. Bottenvåningen ..... 39
Vâningen en tr. upp ..... 40
Vaningen tva tr. upp ..... 45
19. Nordiska museet ..... 51
20. Kungsholmen ..... 54
21. Södermalm ..... 56
Stockholms omgifningar.
22. Djurgården ..... 61
23. Karlbärg-Solna-Nya kyrkogärden-Haga-Sund- bybairg ..... 67
24. Ulriksdal ..... 69
25. Virtabanan och Värtahamnen ..... 71
26. Nackaniis (Dufnäs) ..... 71
27. Drottningholm ..... 73
28. Vaxholm-Oskar-Fredriksborg - Furusund ..... 74
29. Skurusundet (Gustafsbïrg)-Dalarö ..... 76
30. Gripsholm och Mariefred ..... 77
31. Södertälge ..... 81
32. Sigtuna-Skokloster-Upsala ..... 84
33. Upsala ..... 87
Register ..... 91
mitonfoove 2e rulntrsuos
$t$

$\square$

## Praktisk Vägvisare.

## 1. Ankomsten till Stockholm.

Resande, som ankommer med bautäg fill centralstationen och har pa forhand bestamt, pi hvilket hotell han skall taga in, har blott att Lamma resgodspoletten och sina lösa effekter at vederbōrande hotellupppassare, hvilken har sin plats utanFor stationen. Frin Grand Hótel, Hotell Eydberg och Kung Karl finnas omnibusar, och fill Hotell W 6 har, man blott att ga tvärs öfver planen.

För den, som har mycket saker och ej ämnar lo pả nagot af de nimda hotellen, ir blist att taga en âkaredroska. Sädana fimnas alltid vid stationen vid tagens ankoust. För att erhâlla en droska, har man att vända sig till den vid utgängen posterade droskförmannen, hvilken igenkainnes pâ en à brōstet hängande stor nessingsplat med ordet droskforman ingraveradt, och hvilken lammar ett mairke, livaria droskanis nummer ar angifvet. Sakerna later man nedbăra till droskan af ett stadsbud.

Vill den resande icke anvinda droska, kan han intita naigot of de vid stationen posterade stadsbuden. Om man tager kvitto, kan man utan risk uppdraga at stadsbudet att uttaga de poletterade effekterna och föra dem till uppgifiet stalle.

Tillflle il beredt for den, nom 84 ठnskar, att mot en afgif of 10 Gre installa till forvar medhafda effekter hos portvakten. I forvaringsrummet for effekter finnes afven toalett att begagna mot afgift.

Ẍfven vid södra och östra stationerna finnas akdon att tillga.

Stadsbud finnas alltid att tillgi vid angbatsstationerna. Onskar den resande en droska och finnes ej sâdan till hands, kan man sinda ett stadsbud att hảmta en droska frản nürmaste station. Nägra angbatar Sta i forbindelse med telefon, och kan man dá telefonera efter akare.

Stadsbuds- och akaretaxor, se nedan.

## 2. Hotell, restauranter, schweizerier och kaféer.

De i klanmer [ I insatta bokstäfver ock siffror utmürka molscarande rutor a plankartan.

Hotell. Hufviudstadens fornămsta hotell firo Grand HÊtl, Blasieholmshamnen 6 och 8 [E 4], Hotell Rydberg, Gustaf Adolfs torg 16 [D 4], Hotell Kuarg Karl, Malmtorgsgatan $10[\mathrm{D} 4]$ neh Hotall W6, Vasagatan 22 [D 4]. De äro alla forenade med restaurant och schweizeri.

Dirjlinite finnes ett stort antal andra klassens hotell, ar hvilka de fornătnsta utmărkas med tecknet :

Pá Norr: 'Brunkebergs hotell, Brunkebärgstorg 2, 'd'Angleterre, Drotininggatan 6, Bellman, Klara norra kyrkogata 6,' 'Billovue, Gustaf Adolfs torg 12, do France, Norra Smedjegatan 10, Fridhom, Norra

Smedjegatan 3, Garni, Norra Smedjegatan 20, 'Germania, Gustaf Adolfs torg 10, Gustaf Foa, Norra SmedJegatan 4, 'Hamburger Börs, (1 firening med restaurant och seliweizeri), Jakohsigatan (Jakobs kyrkogata), 6, 'Kanan, Brunkehilgs torg 16 , 'Kung Karls annex, Regeringrgafan 18, Stora Rosenbad, Akademigrlind 6, Royal, Norra Smedjegatan 13, 'Skandia, Drotiningratan 25, Skandinar, Norru Smedjegatum 16, Stettin, Norra Smedjegatan 12, 'de Suido, Drottninggitan 49, 'Metoria, Norra SmedJegatan 14 och Ornskofld, Drottninggatan 82, (Samiliga dessa hotell iro bellgna inom rutan D 4 a kartan.)

IStaden: Freden (matservering), Österlanggatan 61 [E5], de Frankfurt, Skeppsbron 16 [E 5], Prins Karl, Storn-Graumukegriand 8 [D 5] och 'Osterygitland (i forening med Rosengrens killare och schweizeri), Salvii grand 3 [D 5].

Priserna ã rum variera mellan $1 \mathrm{kr}, 60$ öre och högre per dygn, oberikinadt ljus ( 50 a 70 ôre), eldning ( 50 are ), uppassning, ( 50 orre) och drickspäningar. $X$ alla hotell kumna erhallas kaffe eller the om morgnarne, men ridigast torde vara att intaga det utom hus.

Restaurationer: Serveringen sker I regeln ofter matsedel. Priserna fro ungeflir desamma pa alla stallen, med undantag for Hotell Rydberg (ofre vaningen), Grand Hotel, Kung Karl (öfre väningen) och Hasselbacken, dilr de tiro omkr. $50 \%$ hogre in pâ andia stallen. Table d'hóte finies jumte servering efter matsedel pa nagra ifistimen, sisom Grand Hôtel, Hotell Rydberg (vaningen 2 tr. upp), Cafe du Bayar ( $1 \mathrm{kr}, 50$ dre), Kung Kari (väniugen 1 tr. upp), Berns salong (endast table d'hote a 1 kr .75 ore), Hanselbacken, Mosebacke. Priserna for table d'hóte (middag) växla miellan 1 kr. 50 tre och 6 kr ., oberaknalt ol och yin.

De formämsta restaurationerna fino:

A Norr: Bervalikiallaren, Berzelif park [E 4], Brinkebärgskällaren, Brunkeblirgsgatan (Odensgatan) 4 [D 4], Caf(6du Bavar, Norrbro [D 4], Grand Hötel (frukost och qvail serveras I kaffrummen phi nedra botten), Sodra Blasicholmshamnen 6 neh 8 [E 4], 'Hamburger Rurg; Jakohsgatan (Jakobs kyrkogata) 6 [1 4], Hotell du Nord, Kungstrüdgairdsgatan (Ostra Trildgirdsgatan) 8 [E 4], Hotell Kung Karl (matservering böde 1 tr upp och, till billigare pris, pâ nedra botten), Malmforg*gatan 10 [D 4], 'Hotell Pharnix, Drottiningeatan 71 C [D 8]. Hotell Rydberg, (matservering sa val 2 tr. upp som, till nedsatt pris, pil nedra botten), Gustaf Adolfs forg 16 [D 4], -Jones' grillrum, Jakobstorg 8 [D 4 , Opera-killaren, Opernhusel E 4 Runan, Brunkebargstorg if [D 4 ), S. H. T., Kungstensgatan 16 (C 2), W6, Karduansmakaregatan 10 (D 4), -Hotell W6, Vasagatan (Klara Strandgata) 22 [D 4] sarnt Berns salong [E 4$]$ (endast niddag, table d'hôte, om sommaren) och Strūnsiorg,
 bron, oppet endast on sommaren. ㅅ Ostermalm: Cafó-restaurand Aeglais, Stureplanen 1 [E 3], Flag goh, Nybroliamnen 24 [E 4], La dugürdslandskillaren, Storgatan 5 [F3] och Eplanadkillaren, Karlavigen (Norra Humlegirdsgatan) 5 [玉 2].
I Stiden: Bachif tapen, Jirntorgegatan 61 , Baeehrenimpt; Trange-sunt- 12 , Bithrs kafe, Riddarhustorget [D 5], Den gyllene Froden, Osterlanggatan 51 [samtlige de foregaende i E 5], Zduna, Lilla Nygatan 4 [D 5], P. B., Jilla Nygatan 16 (D 5 , Reisens källare, Skeppisbron 14. 'Rosengrens kallare, Skeppsbron 24 peh Sthomakurekailaren, Slottsbacken 6 [samtliga i E b].

## $\AA$ Kungsholmen: Kungsholris-

 Aüllartn, Handtvarkanegatan 23 och Piperkatmurem, Scheelegatan (Tridigardsgatani) 10 [bâda | B 4].[^0]huset [E 6] och Pelikanen, Brunnsbacken 4 [E 6].

Å Djurgärden: 'Hasselbieken, Lilla Hascelhacken, Manigen, Alhambra (Nya franska vărdshuset) och Ticoli [samtliga I G 5].

I Stockholms omgifningar firnes ett stort antal utvärdshus, af hyilka de fornïmsta liro: Djurgândsbrumn. Früderholmarne, $L i-$ dingöbro, 'Ulriksdal, 'Drottningholm, 'Slallmästaregärden, Karlbärg och Nacka.

Pâ Stora sällakapet (Blasieholmen, Arsenalsgatan 8 A), dit resande ega fillifilde pa anmilian of en ledamgt, finnas god restauration och kafe.

Schweizerier (kafeer) med ratt att servera spirituosa:

A Nors: 'Blanchs cafb (musik, servering i det fria), Kungstridgârden, 'Berns salong (musik, servering i det fria), Berzeliipark, Berxelifikillaren (servering idet fria), Berzelifpark [samiliga I E 4], Café du Bazar, Norrbro, Füntifäman, Drottninggatan 55, Fredsgatan 19 (Hedvig Sjobergs kafer), 'Grand Hötel, Södra' Blasieholmshamnen 6 och 8 [E 4], 'Hambinger Börs, Jakobsgatan (Jakobs sह̈dra kyrkogata) 6 [D 4], 'Hotell Kung Carl, Malmtorgagatim 10 [D 4], Hotell Phomir, Drottninggatan 71 C [D 3], -Hotell Rydberg, Gustaf Adolfs torg 16 [D-4], 'Operakafeel (SLagergrens: eller Lagerlundens, servering i trädgärd), Operahuset, inging fri̊n Arsenalsgatan [E 4], Runan, Brunkeblirgstorg 16 [D 4]. Teaterkafiet, (Andalusiskan), Operahuset, ingâng fràn Gustaf Adolfs torg, namt, endast om sommaren, Kastellholmens eärdshtus (servering 1 trïdgard vid Salisjüns strand), 'Strümparterren, (musik, servering idet fria), vid Narrbre [E 4] och Strömsborg (Eervering i det fria), invid jarnvägs-
bron [D 5], Hotell W6, Vasagatan, (Klara Strandgatan) 22 [D 4].

A Óstermalm: Boulevardkaféet, Karlavagen (Norra Humlegârdsgatan), Co/f-restaurant Anglais, Stareplan 1.

I Staden: Bährs café, Riddarhustorget, Cafe du commerce, Stora Nygatan 38, Iduna, Lilla Nygatan 4 samtliga i D 5], Rosengrens killare, Salviigring 3, Skepistrokallaren, Skeppsbron 24 och' 'Skomakarckällaren, Slottsbacken 6 [Dessa tre 1 E 5].

A Süder: Pelikan, Brunusbacken 4, och -Mosebackekaillaren (servering I det fria, musik), Teaterhuset [bada 1 E 6].

A Djurgairden: Alhambra (Nya franska vardshuset), 'Bellmansmo (servering i det fria), 'Husselbachon (musik, servering I det fria), Lilla Hasselbackon (servering I det fria), Mandgen, 'Novilla och 'Tivoli.

Schweizerirobrelse drifves af alla utvilirdshusen samt of de flesta of de smá killarne.
$\AA$ alla schweizerier serveras kaffefrukontar samt om qvälarne smōrglismat.

Mindre kafeer (frukostställen) utan rât att servera spirituosa finnas till ett antal af flere bundra. De fornalmsta of dem âro:

- Cererisia (bierstuga), Fredsgatan 13 [D 4], 'Viktoria-kafiet I Lilla sällskapets hus vid Kungstraldgarden [E 4 , "kafbet i Hotel d'AngEeterre [D 4], Tysta Marios Regeringsgatan 11 [D 4], 'Regeringsgatan $21[\mathrm{D} 4],{ }^{\circ}$ Riddarhistorget 18 [D 5].

Kaféer för damer (sockerbagerier) : Berg, Regeringsgatan 14, 'Grafström, Fredsgatan 13, Engtund, Drottninggatan 5, Hellhacher, Hanngatan - 10 och Smalandsgatan 16. 'Landelius, Storkyrkohrinken 9, Sclemidt, Regeringsgatan 38, Sumdell, Drottninggatan 57 .

## 3. Ảkare, hyrkuskar och stadsbud.

Till allmānhetens betjenande aro Jikaredroskor uppstillda a foljande stationer, A Norr: Brunkebitigstorg (telefon,) Centralplanen, Karl XIIs torg, Kungsgatan (Hotorgegatan), Norrmalmstorg, Oxtorget, Rödbotorget och Vallinskatan (Adolf Fredriks plan). A Ostermalm: Karlavigen (Norra Humiegardegatan), Ladugirdslandstorg. och Ostra jarnvigsstationen. I Stadew: Jaintorget, Munkbrogatan, Myntgrinden, Riadarholmshamnen, Stortorget och Skeppsbron (midt fir nio 10 och midt for Riksbanken): A Soder: Brunnsbacken invid Katarinahissen, Adolf Fredriks forg, salutorget vid Gōtgatan (midt for Tjarlhofsgatan), Büdra bantorget. A Kimgshiolmen: Kungsholmstorg.

Åraretaxa. Köralolegan beräknas antingen efter kurs eller tid. Kurakörning eger endast rum mellam ett stille inom tullarne och ett stalle inom eller utom tullarva.


For kursköruing inom tillarne erlifges.
$1,=$ 1,25

For kurskōrning utom tallarne till nedannilmda stillen erlagges:
Albano . . . . . . . . . . 1,10 1,45
Bellevue . . . . . . . . 1,10 1,45
Danviks hospital. . . . 1,10 1,45
Djurgirden intill Siris-
hof och Bellmansro . 1,25 1,70
Djurgairdsbrunn genom Fredrikzhofs tull ., 1,55 2,05
Djurgirdsbrunn afver Djurgirden, forbf Mitnilla och Rosendal - 1,80

2,35
Djurgardsbrunn genom Ladugarislands tull eller Karl XVis port 1,70

2,25
Experimentalfittet. . . $1,55 \quad 2,05$
Haga lustslott . . . . . 1,70 9,95


Haga orangeribygkna-
der . . . . . . . . . . 1,80 2,35
Karlbirg genom allên $1,85 \quad 1,85$
Karlbarg förhi Rör-
strand . . . . . . . . . 1,25 1,70
Konradsblirg . . . . . . . . 1,85 1,85
Kriftriket . . . . . . . . 1,20 1,65
Lidingöbro geuom Ladugardslands tull eller
Kart XV:8 port .... 1,85 2,45

Liaingöbro öfver Djurgarden, Manilla eller
strundvigen
$2, \quad 2,60$
Illjeholmen ... $\because 1,20$ 1,65
Manila . . . . . . . . . 1,70 2,25
Mariebing . . . . . . . . 1,85 1,85
Nya kyrkogarden . . . 1,30 1,75
Reimersholin . . . . . . . 1,10 1,45
Rosendal ......... $1,85 \quad 1,85$
Solna kyrka ........ 1,50 1,05
Stallmasfaregairden $\quad .1,10 \quad 1,45$
Tegeludden,...... 1,30 1,75
Alkistan . . . . . . . 2,- 2,50
Fôr tiakörning finom tullarne betalas: for hel timme och darunder......... 1,25 1,50
For trarjo efter frosta timmen borjad halftimme

$$
60 \quad 75
$$

För tidkörning utom tullame betalas: for hel timme och diliunder . . . . . . . . . 2, -2, 6u
För hvarje efter forsta timmen lorjat halftimme $1,-1,25$
Kursköraing liger rum Kfveu till audra in ofvan nämda stallen. Om priset, se det s. k. faromärke, som firmes anloragt a hvarje akdon, och hyarōfver den akande liger fritt forfoga.

Afhîmtas âkdon frin station, utan att-sedau användas, erlägges till akare 50 öre.

Vid tidkôrning böra allitd de aikande och droskknisken pâ förhand vara ense ont tiden, da âkdonet upptogs.

För transport af ảkandes lättare effekter erliggges ingen betaining men for hvarje tyngre persedel utgör afgift 20 öre, dock högst 50 öre. Grind- och bropenningar skola af den âkande betalas. För kōralor mellan 11 e. m , och 6 f . m. utgar legan med 50 \& förhönining, och fôr körslor, som af droskförmannen anvisas vid Centralstatlonen, med $25 \%$ forhojning.

Den som 3nskar bättre ekipage än en akaredroska, har att vânda sig till hyrikusk. Hyrkuskkontor eller kontor for bestailining af hyrkuskar finnas: A Norr: Fredsgatan 22, Brunkebargsgatan 4, Gamla Kungsholmslorogatan 23, Drotininggatan 92, Jakobs BIrgegatan 2, Malmskilnadsgatan 27, Regeringsgatan 88, Smalandsgatan 17. I Staden: IAlai Nygatan 9, Skeppshron 8. A Svier: Getgatan 28. A Osterinalin: Norrmalmsgatan 16, Brahegatan 32, Karlavăgen (Norra Humlegarissgatan) 6. $\quad$ K $\quad$ ungsholmen: Handivarkaregatan 11. A Djurgärden (bakom Hasselbaeken).

Vid tidkorning erlagges inom tullarue 2 kr . 25 öre for hvarje hel tirme eller dhirunder samt 1 kr . for hvarje efter forsta timmen borjad halttimme, samt till Karlbärgr Solna, Haga slottspark och Djurgarden med Ladugardsgirdet 3 kr . 50 ore för hel timme eller dilrunder och 1 kr . 50 . 6 re for havje efter första timmen börjad half-
timme. Fö hvarje karakōning inom tullarne betalas 2 kr . For kurskörning utom tullarne, se taxan, som skall tillhandahiflas at hvarje hyrkuskkontor samt af körsvennen.

1 hyrkuskikdon fif inrymmas 4 fullvixta peraoner och ett barn under 10 arr, hvarjanite tjanare aiger taga plats pai kuskbocken eller hakpa aktonet.

Stadsbud finnas posterado vid ulla mera trafikerade platser. För \&â vidt man tager kvitto af stadsbud, kan man utan riak unförtro det hilistan hvilket uppdrag nom helst.

Taxa: För uppdrag med bürda af hogst 10 IT vikt, kortare kurs 25 jire, lingre kurs 40. ore. For uppdrag med börda af högst 60 qu vikt, kortare kurs 50 bre, lingre kurs 75 ire. För borda till och med 120 थ, ehvad ett eller tya stadsbud anlitas, kortare kurs 1 kr., lingre kurs 1 kr .50 öre. Uppdrag att frin eller till angbait elier firnviligsstations plattform till eller frin akdon fora passagerares reseffekter, fïr hvarje mansbörda 10 öre. Vid uppirag till eller frän Djurgarden äger stadsbud erhalla godtgörelse för framoch aterfart med ingslup.

Kortare kurs iir uppdrag frân ett stalle till ett annat from samma stadsdel, lifvensom frin eller till staden inom broarne, till eller frin Norr- eller Sódermalm, Norrmalm med Kungsholmen, Ötermalm och Ladugardslandet, Skeppsoch Kastellholmarne samt Djurgrîden intil Sirishof och Bellmankro.

## 4. Spárvagnar, ảngslupar oeh omnibusar.

- Spårvagn afgar hvar ō:te minut is Ring-och Ostermalmslinierna, hvar 8:de minut a Kungsholmslinien och hivar 10:de minut á Djurgärdslinien.

Ringlinien gir frin Birger Jarls gata (Roslagstorg) utefter Tegnérgatan (Trelackarlangyatan), Stora Badstugatan, Adolf Fredriks (südra) kyrkogata, forrbi

Adolf Fredriks kyrka, Bfver Drottninggatan, utefter Barnhusgatan, Vasagatan (Klara Strandgata), ofver Vasabron och Riddarhastorget, utefter Lilla Nygatan, öfver Kornhannatorg till Slussen-sumt iter ntefter 8 keppslinon, $\partial$ fyer Norrbro, utefter Strandgatan forbi Operahuset, Kungstrldgärdsgatan (Ostria Tradgardsgatan, ofer Norrmalmstorg, utefter Biblloteksgatan (Norrmalmegatan) till (Stora) fumlegirdsgatan fuvid K. Biblioteket, dir Ostermulmalinien mōter, samt utefter (Stora) Humlegirdsgatan och (Stora) Triskgatan tillbaki till Birger jarls gata (Roslagstorg). Frin Birger jarls gata (Roslagstorg) till Slussen afgi samtidigt tva vagnar, den ena biver Vasabron, den andra ofver Norrbro:

Heardagar:
forsta vaguen frän Roslagstorg kl . 7,s f. m. frin Slussen kl. 8 f. m .
sista , frän Roslagstorg kl. 10 आ $\mathrm{e} . \mathrm{m}$. fran Slussen kl. 11 c. m .

Sün- och helgdagar:
forsta vagnen frin Roslagstorg kl. $8, \mathrm{gh}$ f. m.
( $~$ s fran Slussen kI. 9 f. m .
sista $\quad$ frin Roslagstorg kl. $10, \mathrm{mg}$ e. m . frin Slussen k. 11 e. m.

Östermalmslinien gar Tràn motesplatsen med Ringlinien a (Stora) Humlegarisgatan midi for Biblioteket utefter nilmda gata, Sturegatan och Karlavilgen (Stora Humlegardsgatan) till hornet af Nybrogatan:

Fivardagar:
forsta vagnen frin Humlegairisgatau kl . $7, \mathrm{sz}$ f. m,
sista $\quad 8 \mathrm{f}, \mathrm{m} . \mathrm{frin}$ Humlegĩrdsga$\tan$ ki. 11,17 e. ma. fian Nybrygatan kl. $11,2 \mathrm{e}, \mathrm{ml}$.

Sön- och helgdagar:
forsta vagnen frian Humlegairdso gatan k1. 8, os f. m. frin Nybrogatan ki. 9 f. 10 .
sista , frin Humlegairdsga$\tan \mathrm{kl}, 11,17 \mathrm{e}$. m . frän Nylorogatan kl. 11 iss $\mathrm{e} . \mathrm{m}$.
Kungsholmslinien gair frîn Gustaf Adolfs torg utefter Strïngatim, Rurbi Röda bodarne, ofver Nya Kungsholmsbron och utefter HandtXirkamptan till hörnet afłehtomcaminnpeligatand.

Hiartagar:
forsta vagnen frän Gustar Adolfs torg k1. $7, \mathrm{w}$ f. m .
$>\quad$, frän Pilgatan kl. 8 f. $m$.
sista $\quad 1$ fran Gustaf Adolfs torg ki. 11, e e. mi. fran Pigatan ki. 11, 26 e. m .

Süh- och helgilagar:
forsta vagnen frin Gustaf Adolis torg 8,4 f. m . frin Pligatan k1. 9 f. m.
sista $\quad$ frin Gustaf Adulfs torg $\mathrm{kl}, 11,4 \mathrm{e}, \mathrm{m}$. frin Pilgatan kl. $11_{14}$ e. $\quad$.

Djurgairdslinien gâr frin Norrmalmstorg uteRer Hamngatan, Nybrohamnen och Strandvilgen (Ladugardslands strandgata) ofver Djorgardebron och vidare Firbi Djurgardsteatern, Hammers villa och Hasselbacken till Allmalma gränd.

Fiariagar:
forsta vagnen frin Norrmalmstorg kl .12, e, m.
fràn Allmănna grilind kl. 1 e. m .
sista $=$ frin Norrmalmstorg $\mathrm{kl} .11 \mathrm{e}, \mathrm{m}$.
fràn Allunimna graind kI. $11_{2 m}$ e. m :
Sön- och helgdagar:
forsta vaguen frin Norrmalmstorg $\mathrm{kI} .8,40 \mathrm{f}, \mathrm{m}$, 1.) 4 I. kL. 9 f . m .

## Praktisk Vägvisare.

sista vagnen fràn Norrmalmstorg $\mathrm{kl}, 11 \mathrm{e}$. m . frin Allmainna grind kl. $11,20 \mathrm{e} . \mathrm{m}$.
Afgift 10 öre för fird a hyar och en af ofvanstaende linier să vill for hvarje passagerare som för hvarje A frlmre plattformen stald korg eller paket. Ringlinien och Ostermalmslinien stá iforbindelse med hvarandra, sa att passagerare, som erlagt afgift a ena línien, ager for samima afgift omedelbart fortsatta firden à den andra. Ny afgift erligges 1 ofrigt vid vagnombyte.

Spârvig fir under anlligguing frän Kungsbacken till Nya kyrkogarden.

Grina skyltar à Ringliniens vagnar, röda â de öfriga liniernas.

Katarinahissen eller elevatorn vid Stadsgarden befordrar passagerare till och fràn Mosebacke torg; Oppen kl, 8 f. m. $-11 \mathrm{e}, \mathrm{m}$. Afgift for uppfärden 5 ôre, nedfirden 3 ëre.

Mariahissen befordrar sina passagerare frin den under anläggning varande Strandgatan till Bellmansgatan. Frinin Strandgatan fores passagerarne pá angfärjor ofver till Milartorget, Denna trafikled ir Eppen frim k. 8 f. m. -11 e e. m. Afgitt for begagnande of bade hiss och angffirjor, upp 6 ore, ned 5 öre; for endast hissen, upp 5 öre, ned 3 öre ; for endast angfarjan, 3 öre.

## Brunkebärgstunneln mel-

 lan Trthdiailegatan och David Bagares gata, Afgift 2 öre.Angsluparna utgöra under största delen af âret det viktigaste kommunikationsmedlet i hufrudstaden och dess omgifningar. Ocksi ár icke angslupsväsendet sa utveckladt i năgon stad i Europa som i Stoekholm. Angsluparna gà inom hufvudstaden mellan:

Staden oeh Nom: Munkbron-Strümsborg-Rödbotorget (4. ©re); GustarIII:s staty-Nationalmuseum ( 3 öre); Piddarhoimen-Nya Kungsholnusbron ( 6. öre); Kungsbron ' 8 bre).

Norr och Södermaln: Riddbotor-get-Ragvaldsbro (6 öre),
staden och taderyhindotemelet, Gustaf III:s staty_Grefbron (Strandvligen) (5 öre).
Staden peh Skeppsholmen: Bom-slupstrappan(Skeppibron)-skeppsholmeu ( 3 öre).

Staden-och Sodermalm: Mnnk-bron-Ragvaldsbro (4 ore); Milar-torget-Ragyaldabro (3 3̈re) -Storn och Lilla skinnarviken (5 üre); Gymasilgrind (Riddarholmen) Skinuarviken ( 5 öre) Heleneborg ( 10 öre); Rintmilstaretrappan-Tegelviken ( 8 ore); 隹agaldeloro-1/IIa ech Slore Skinnarviken ( 4 ore),

Stader, och Kungshotmen: Milar-torget-Augkvarn ( 6 Gre) - Kingsholmstorg - Pontonier - kasernen-Karlsvik-Stockholms sjukhem-Rä-landshof-Smedsidden ( 10 Oro).

Södermalm oeh Kungsholmen: (se of yan Staden och Kangsholmen).

Norr och Djurgärden: Karl XII:s torg-Alkilrret, hvar half gyart frim kt. 2-11 e. m. (10 öre). Nattbăt main kl. 11 e. m. -1 f , mis mellan Alkiliret och Nationalmuseum (10 ore).

Staden och Djurgairden: Ström-parterren-Alkilrret frim kl. $7 \mathrm{f} . \mathrm{m}$. - 11 e. m. ( 10 ofre); Rintmlistare-trappan-Allmănna grind frin kl. $6 \mathrm{f}, \mathrm{m} .-11 \mathrm{e} . \mathrm{m}$. ( 5 ore). Nattbat frin ki. il e. m. m f. m, mellaa Gustaf III:s staty och Alkärret ( 25 ore).

Skeppsholmen och Djurgärden (Allmanna grind), (3 च̈re).

Mellan platser 1 hufvoustaden och dess nifrmaste omgifningar eller mellan platser i dessa omgifningar ga ângalupar eller angbitar:

Saltsjön. Gustaf III:s slaty - Nytorp ( 70 Jre) tvà ganger hvardagar, tre gánger helgdagar, med anlöpande if Lidingübro (80 öre), Ropsten vid nya bron till Lidingón ( 50 Ore), Skuggan ( 50 ore), Língangen ( 50 Jire), Stocksund ( 60 orre), Vtriksdal ( 70 ore) veh atskilliga andra stallen vid Edsniken. Afgangstid: frin Stockholm, livardagar kl. 8 oeh $7 \mathrm{e}, \mathrm{m}$. , helgdagar $\mathrm{kl} .9 \mathrm{f} . \mathrm{m}$.
samt 2 och 10,so e. m.; frän Nytorp, hyardagar $7,15 \mathrm{f} . \mathrm{m}$. och $5 \mathrm{6} . \mathrm{m}$. helgedagar 6, son och 11, po $f$. in. samt 8 ,w e. m; frin Elriksdal i regeln 20 inin, senare.

Guataf IIIs staty-Gustafisbirg genom Skarusund och Baggenssthket, 8 gânger dagligen med anklpande of meltanliggande stallen (75 öre).

Eomshupstrappian-Vermidō, Tvă ollka Angbitar göra olika turer pá denna trade, Irvarjamte en bat gair frin Karl XII:s torg. Pris; till Tegelon So dre, till Lagno 75 ore och fill Betsede 1 kr .

Gustaf III:s staty-Lidingīn (Kyrkviken och Hersby), 5 ganger dagligen om hvardagarma, 4 ganger om helgdagarna, anlöpande Mëlna ( 80 万re), Brevile ( 35 öre) och andra mellanilggande stationer (G0 öre). Denua llite berôr fcke Lidingöbro vírishus.
Logïrdstrappan-Djurgändsbrunn, anlispande Ladugardsgardet, hvarje hel- och halfimme frin kI . 7 iso f . m. till kl. 10 e. m . Pris 15 ore.

Logárdstrappan eller Soidra Bla-siehotmshamnen-Vaxholm med anlopande af mellanliggande stationer 9 kainger dagigen om hvardagarna, 7 ganger ont sön- och helgclagar (65 3re).

Logärdstrappan-Oskar-Fredriksborg genom Ramsisund, 2 ganger dagligen ( 75 ōre).

Räntmästaretroppan-Fjäderhot-marno-Mariadal-Kummelnäs, 5 (4) ganger dagligen. Pris till Pjaderholmarne och Mariedal 30 ore, till Kumnelnils 45 ore.

Räntmästaretroppan-TikdalenMariedal - Dufuäspiken 5 galnger om dagen hvardagar, 4 sindagar. Pris till Vikdalen 25 Jre, Mariedal 30 öre, Dufnalsviken 85 äre.

Räntmästaretrappan - Vikialen, med anlopande af Danvilen ( 10 ore), Hinnboda slip ( 12 öre) och andra mellanliggande platser, ? gànger om dagen. Pris 25 öre.

## Räntmästaretrappan-Lidingṑro -Gत́ngsätry-Sharsätra, anlopande

Valdemars tudde (12 z̈re), Manilla ( 15 Bre) och Blockhusuditen ( 20 öre). 6 gànger dagligen 90 öre.

Bomatupatruppañ - Nyaderholmar-ne-Möina-Kappala,anlöpande Valdemaraudde, Manilla och Blockhusuddon; till Fjiderholmarne och Molna 7 gainger, till Kappala 5 dainger dagligen. Pris till Fjiderfiolmarne och Motha 30 ore, till KIfppala 25 Ére.

Karl XII:s torg-Djursholm-Viggbyholm-Dosün-Rydboholm, 8 (2) ganger dagligen om hvarilagarna, 4(8) ginger om nindagarne. Alla mellanliggande stationer anlopas icke pî hvarje tur. Fris: till Djursholm 60 öre, Viggbyholm, Bosön och Rydtoholm 70 ore.

Sólra Blasicholmshantnen-Datarï, hivardagar kl. $10 \mathrm{f}$.m . och $\mathrm{g}_{20} \mathrm{e}, \mathrm{m}$, ater kt . $7,1 \mathrm{~s} \mathrm{f}, \mathrm{m}$. och 7 e. in., helgdagar k1. $9, \infty \mathrm{f}, \mathrm{mi}$., âter $\mathrm{kl} .7 \mathrm{e}, \mathrm{m}$. Pris 1 kr . 50 Ure, tur och retur (helgdagar) 2 kr . 60 öre. Fredagar till Nynlis. Pris 2 kr. 50 ore.

Räntmãstaretrappan-StafonấsSondhamn, hvardagar kl. 2dep e. m., helgdayar kl. $9 \mathrm{f} . \mathrm{m}$. . ater hvardagar kI. $4_{1 m} \mathrm{f}$. m., helgdagar kl. $4 \mathrm{e}, \mathrm{m}$. Pris 1 kr .75 ore, tur och retur (heigdagar) 8 kr .

Karl XII:s staty (Söilna Blasicholushamnen eller Nybrohamnen) Furusund minst en ging om dagen, hvardagar. Pris 2 kr . 25 ठre.

Stallmästaregdiraen-Mriksdal-Kasby-Tegekhagen med anlopande af Aaga ( 25 Jre), Tivoli, Alkistan, Stocksund ( 25 ire) samt vid Edsviken beligma platser, 7 ganger dagligen ( 85 öre).

Stallmistaregirden - Ulriksduls cllt hrarje halitimme frin kl .8 , 20 f. m, till kl. 9 , io e. ill, (20 ore).

Barnängsbryggan-Nackanäs, 11 ginger dagligen, sïndagarne hrarje timme mellan kl. $8 \mathrm{f} . \mathrm{m}$. och 10 e. m. ( 25 उre).

Mälaren. Gyminasig̀grānd (Miti-darholmen)-Lilla Essingen-Stora Essingen-Atrik, dagigen 8 turer
genom stora Essingesundet mellan Stora och Lilla Essingen. Pris: till Lilla Essingen 12 bre, Stora Essingen 15 Öre, Alvik 20 Öre.
Gymasiiigränd-Längholmen-Liljelotmen-Difholmen, hvarje heloch halftimme inre vigen, hvarje kvarts- och trekvartistimme ytire sägen. Pris: till Längholmen 10 öre, till Iiljeholmen och Eotholmen 12 öre,

Gyminasïgränd-Drottningholm, hyardagar 6 ganger, helgdagar 12 ganger. Pris 50 ore, tur och retur (helgdagar) 75 öre.

Munkbrohamien-Sigturia-Orsundsbro, hvardagar 2 sa $\mathrm{e}, \mathrm{m}$, lielgdagar 8,30 \& m., ater hvardagar 2,30 f. m , helgdagar $9 \mathrm{e}, \mathrm{m}$. Helgdagar anlopes \&kokloster. Pris: till Sigtuna 1 kr .50 öre, tur och retur (helgdagar) 2 kr, , till Skokloster och Orsundsbro 2 kr., tur och refur (helgangar) 2 kr .

Kith-Piddarholnen-Upsala,
 f. m. Pris: till Sigtuna 1 kr . 50 ة̈re, Skokloster och Upsala 2 kr ., tur och retur gällande $8 \mathrm{a}, 3 \mathrm{kr}$.

Sötra Riddarholmen-Södertälgo, hvardagar $3, \infty 4$ och 4, is $\mathrm{e} . \mathrm{m}$., fiter kl . 2, Zass och $8 \mathrm{f} . \mathrm{m}$., heigdagar flere gânger enligt annons, Pris 1 kr., tur och retur 1 kr .50 öre, Abgaren Ragnhild gör resan på 1
t. $40 \mathrm{~min} .$, Nya Sodertalge pai 11. 50 min , och bödertäge pai $2 \mathrm{t}, 45$ min. Áfren är tilifille till angbatstur till Södertalge med alla kanalbitar.
Mronkirohamnen-Mariefred, hvardagar kl. 3,so e, m. (torslagar 9,1s f. m. och $8 \mathrm{e}, \mathrm{m}$.), ater $6, \mathrm{~m} \mathrm{f}, \mathrm{m}$. (torsdagar dessutom 4,55 e. m.), helgdagar (lusttur) kI. 10 f, m., ater $6 \mathrm{e}, \mathrm{m}$. Pris 1 kr . 50 Bre, tur och retur (helgdagar) 1 kr . 50 öre. Raddapiamın (Vasabron) -Karlbärg, livar 30:de minut ( 12 ore).
Fiddarhushamnien-UI/sundarjönSundbybaing, livarje halftimme (25 dre)

Prisorna alro de for salongeplats gillande.

De som ămo med ângbât göra utflykt I Stockholms omgifníngar, bōra söka ntinmare upplysning om turerna i Nya Dagligt Allehanda, hvilken hvarunnan dag Imneháller fullstīndig turlista.

Lokaltåg. Undor sommarmînaderna iro lokaltag a statens jlirivigar anordnade mellan hufvudstaden och Líljcholman samt Värtan, hvarom se tidtabellen.

Omnibusar gi hela sonmaren hyar haltimme frän Gystaf Adolfs torg till Stallmãstaregarden (35 ore) och frin AdolfFradriks plan till Haga grindar (25 öre).

## 5. Post, telegraf och telefon.

Post. Centraipostkonforet in beliget vid Rödbotorget och hålles oppet:
afdelningarna för afgciende ochankommmule poster sōknedagar $8 \mathrm{f} . \mathrm{m}$. -9 e. m., sön-och helgdagar 8-11 f. Im. (for ankommande post 9-11) samt $1-6$ och $7-9 \mathrm{e}$. m.;
brefbürareexpeditionen, söknedagar $8 \mathrm{f}, \mathrm{m} .-9$ e. m., añ-ach helgdagar $8-11$ f. m. sant $1-2$ och 7-8 e. m. ;

- pakelexpeditionen soknedagar 9
f. $m,-9$ e, $\mathrm{m}_{\text {, }}$ sonn-foch helgdagar $9-11$ f. m. samt $1-5$ och $7-9$ e. m.

Postlonitoret i Staden, Lilla Nygatan 6, halles öppet:

Afdelningarna for ankommande och afgdenie poster solknedagar 8 f. $\mathrm{m} .-9 \mathrm{e}, \mathrm{m} . ; \quad \mathrm{s} \mathrm{n}$ - och helgdagar 8 -11f. $\mathrm{m}_{\text {, }}$ (för ankommande post 9-11) samt 1-6 och 7-9 e, m., ; paketexpeditionen socnedagar $9 \mathrm{f} . \mathrm{m}$. $-9 \mathrm{e} . \mathrm{m}_{\mathrm{n}}$ sōn och helgdagar $9-11$ 4. m. samt 1-6 och 7-9 e. m.

Wilialpostiontoret is Norrmalm; Hötorget 14 halles obppet:
söknedagar9f.m.-9 e.m., sönoch helgdagar $9-11 \mathrm{f}, \mathrm{m}$. samt 1 - 6 och 7-9 e. m.

FMialpostkontoret à Südermalm, Götgatm 17, halle" oppet:
soknedagar9f, m. -9 e, m., sonoch helgdagar $9-11 \mathrm{f}, \mathrm{m}$. samt 1 6 och $7-9 \mathrm{e} . \mathrm{m}$.

Filialpostkontoret i Östermalm, Brahegatan (Ostra Humlegardsga$\tan$ ) 84 eller Karlavigen (Humlegardngatan) 23 , hâlles oppet:
söknedagar $9 \mathrm{f} . \mathrm{m} .-9 \mathrm{e}, \mathrm{m} .$, sinnech helgdagar 9-11 f. m. samt 1 -6 och $7-9 \mathrm{e} . \mathrm{m}$.

Fürenade post- oeh telegrafanstalton d Ostermaln, Sibyllegatan (Fyrvarkaregatan) 5 eller Riddaregatan 27 , hatlen oppet:
alla dagar dagar $9 \mathrm{f} . \mathrm{m} .-9 \mathrm{e}, \mathrm{m}$.
Firenadopost-och tolegrafanstalten a Kungsholmen, Hundtvärkaregatan 18, hallles oppen:
alla dagar $9 \mathrm{f} . \mathrm{m},-9 \mathrm{e} . \mathrm{m}$.

Paketuflämningserpolitionen vid Centralbangirden or ©ppen: solknedagar $9,30 \mathrm{f}, \mathrm{m} .-2,30 \mathrm{e}, \mathrm{m}$.
Telegraf. Centraltilegrafstafionen, Skeppstiron 2, fir äppen hela dygnet. Telegraminllimningsbyrier, som fro oppna endast mellan 9 f. $\mathrm{m} .-9 \mathrm{e}, \mathrm{m}$., aro inrittade: a Norr: Brunkehargstorg 2 och Vallingatan 4: à sider: sodermalmstorg; a /ostermalm: Riddaregatan 27 och Karlavagen 23; à Kungsholmen: Handtylrkaregatan 18; i Staden: a Borsen; a Ríddarholmen, i Riksdagens hus; à Djurgärden: Allmilunagraind (endast under sommaren).

Telefon. Som bekant operera f hufvadstaden tvanne telefonbolag, Stockholms Bell-telefon-aktiebolag och Stockholms allmãnna telefonaktiebolag. Till allmilnhetens begranande finnas inlistan alla clgartbutiker och tidningskontor uppsatta det senare bolagets apparater, De flesta tidningskontor hafva lifven Bell-bolagets apparater. AFgift 10 ore for hvarje samtal.

## 6. Tidningar och Lăserum.

Tidningars Stockholmstidningarna och de större landsortstidningarna finnas paide bättre schweizerierna, utlandska pai Stora sillskapet, Grand HOtel, Hotell Rydberg, Operakafeet, Kung Carl, Cafe da Bazar, Runan, Börsforeningens lokal, samt à Lilisesalongen Beridarebansgatan 25 (oppen hvardagar k1. 9 f. m. -10 e. in., helgdagar 2 $-10 \mathrm{e}, \mathrm{m}$., afgin 20 oure). Tilimule till lasning af Stockholmstidningar finnes afven i tidnüngskontoren, mot en afgift af 2 ore for hvarje tidning.

De furnāmsta tidningekontoren Z̈ro: 1 Norr och Ostermalm Gustaf Adolfs torg 10, Drottninggatan 52 , Centralstationens vistibul, Hammgatan 10, Humlegirdsgatan 8 och Sturegatan 5 ; I Staden: Stora Nygatan 32 ; pà Söder: Södermalmstorg 8, Hornsgatan 54. Dessutom forstljas tidningarna af gossar, som fraifas pal Gustaf Adolfs torg, Norrbro och schwelzerierna, samt i de flesta cigarrbutiker.

## 7. Bad, Rakstugor m. m.

Bad. Farna bad: Jakobsgatan 16 (med kare), Stureplan 4 (kare och bierstuga), Gamia Norrbro 5, Gamla Kungsholmsbrogation 41, Skeppsholmen, Badstugatan 4(80)
der), Hornsgatan 98 (Soder), TJIrhofsgatan 90.11 (Soder). PÁ de tvil firstnalmda strillena afiven turkiska bad.

Kalla bad: Stockholms stads bad-
beh siminrittning vid järnviggsbron vistex om Strömsborg, Skeppsholmshoron (endast för frumtimmer), Gamla Norrbro 5, Jakobsgatan 16, Badstugatan 4 (Söder).

Rak-ooh barberstagor finnas till stort antal vid nistan hvarje gata. De förnilimsta äro: Hamngatan 10, Drottninggatan 15, 47 och 66, Jakobsgatan 7, Arsenalsgatan 6, Malmskilnadsgatan 3, Vasterlänggatan 8.

Kabinett (eabinets d'aisance):

A Norr: Hotorget 15, Nilekstrimspatan, 8 (Berns salong), Vistra Trïdgardsgatan 21 (bakom Blanchs kafe), Strömgatan invid Operahuset, Stureplan, Hofslagaregatan â Blasieholmen, Ostermalmstorg, Norra bantorget; I Staden: Munkliron 4 Văghuset, Skeppsbron i norra tullpaviljongen, Yxsmedsgrind 1; a Soder: Sodermalmstorg; a Djurgirden : Alkirret, Allmănna grind samt Djurgardsslitten. Pris 5 a 10 bre , Vastra Tridsgatan 25 Ore.

## 8. Ämbetslokaler, kyrkor, främmande makters beskickningar $m$. m.

Statens ämbetsvävk: Armefôrvaltningen, Munkbrogatan $2[\mathrm{D}$ 5), Artillerigarden, Rídaargatan 24 [B3] Artilleri ochingenï̈rhigskotan, Riddaregatan 24 [E 3], Biblioteket, KimgL, Humlegarden (se afd. $\overline{\text { o }}$ ), Chefons för flotians militärpersonal stabsexpedition Birger Jarls torg 11 [D 5] Gividepartementef, Myntiorget 2 [D 5], Direktionen for de Kungliga teatrarna, Operahuset [E 4], Domüustyrelsem, Birger Jarls torg 13 [D 5], Ecklesiastikdepartementet, Mynttorget 2, [D 51, Ehinomiska kartevirket Vastra Tridgairdsgatan 2[D 4], Finansdeparlementet, Mynttorget 2 [ $\left[\begin{array}{ll}\mathrm{D} & 5\end{array}\right]$, Finansdopariomentels kontroll- och justoringsiyra, 0 perahuset, ingang frion Strömgatan [E4] Flottans militärpersonals stabsexpedition se ofvan Chefens for flottans militärpersomal stabsexpedition, Fria konstornas akademi Fredsgatan 32 (se afd. 4), Fängrärdsatyrelsen, pedbotorget 1 [D 4], Filltäkarekontoret, se Medicinalstyrelsen, Generallandtmäterilontoret Vhastra Tridgardsgatan 2 [24], Generalpoststyrelsen, Jakobsgatan (Nya Kingsholmelorogatan) 30 [D 4], Generalstaben, Birger Jarls torg 10 [D 5], Generaltullstyrelken, Skeppsbron 38 [ES], Hof marskalksiünbelet Kungl. slottet, Hagsta domatolen, Kongl. slottet, Järniontonet, Kungstrild-
gärdsgatan $4[\mathrm{EA}]_{\text {,Järncägatrafiksty- }}$ Felsen, Centralbanghirden, JustitioHepartementets statistiak byra, Postgatan (Klara sodra Kyrkogata) 5 [D 4], Justitiekanslersexpeditionen, Munkbron 7 [D 5], Justátieombudsmansegpeditionen, Mynttorget 2 [D 5], Kaimmararkice, Birger Jarls torg is [D 5], Kammarkollegium, Birger Jarls torg $16[\mathrm{D} 5]$, Kammarrätten, Birger Jarls torg is [D G], Kansli, Kimgl. Maj:ts, Mynitorget 2 [D D], Karolinska medifíolirurgiska inatifiu(et, Handtvirkaregatan 8 [C4], Komnorskollegitrm Kornhamnstorg 6. [E b), Kontroll- och Justeringslyrian se ofvan Finansdepartementets kon-troll- och justeringsloyra, Kontrollwärket, Handtvilirkaregatan 5 [C.4], Krigsarkivet, Birger Jarls torg 10, Krigshofraitten, Drottninggatan 36 B [D 4], Krigshögskolan, Birger Jarls torg 8 [D 5], Lagbercdningen, Nya, Birger Jarls torg 8 [D 5], Landskansif, Stockhotma Eans, Drottninggatan 96 [D 4], Landskontor, Stockwolms läns, Drottninggatan 36 [D 4] Laviltbruksakademiens törcaltningabomite. Mastersamuelsgatan 43 [D 4], Lundyörscarsdopartemontet och dess Kommandoexpedition Mynttarget 2 [D b]. Lavdmäteristyrolaen, Vistra Tradgárdegatan 2 [E 4], Lotakontoret, Brunnagrlinden I A [E $\quad 6$,

Lotsstyrelsen, Skeppsbron 20 [E5], Linsstyrelsen, Stockholms lans, Drottninggatan 36 [D 4], Marin: forvaltuingen, Birger Jaris torg 11 [D 5 |, Mariningemï̀rstatens chefsexpedifion, Birgor Jarls torg 11 ID 5), Mrdicimalstyrelsen, Svartmangatum 9 (E: 5), Musikatiska akademien, Stallgatan 2 (se afd, 4), Myntvärket, Handtvarkaregatan $5[$ ( 4), Nationalmuscum, Sörlra Blasieholmshaminen (se afd. 6), Noutiskmeterologiska byrdn, skeppsholmen, Navigationsskolan, Fiskaregrind 1 [E 6], Patentbyrdn, Lilla Nygatan $6[\mathrm{D}$ 5], Riksarkivect, Birger Jarls torg 4 (se afd. 3), Riksbanken, Jlirutorget 05 (se afd. 2), Riksidagshuset, Birger Jarls torg 5 (se afd. 8), Rikssgäldskionforet, BirgerJarls torg 2 [D 5], Riksmarskalksämérete, Kungl, Slottet, Räntekammaren, Birger Jarls torg 16 [D 5], Sjofersvarsdepartementet, och dess Kommandooexpedition, Birger Jarls torg 11 [D 5], Sjakartrvärket, Skeppsholmen, Sjokrigs: skolan, Skeppsholmen, syomanskus, Stockhoims, Gaffelgrind 1 [E 51, Skopuinstitutet vid Storgatans slut (Qu), Statistiska Contrall bridn, Storky rkobrinken 2 (se afd. 2) Soca Hofratt, Birger Jarls torg 16 (D 5), Svenska abademien, Skeppsbron 18. [E 5]; Soeriges geologiska undersökning, Mastersimuelegatan 36 Teknitkan hügskolan, Drottningga$\tan 95 \mathrm{~A}$ [C 2], Telegrafityrelsen, Skeppebiron 2 (E 5), Utrikesdefarfrmentel, Myntorget 2 [D 5], Ve truskapsak̄ademien, Drottningga$\tan 94$ (se afd. 4), Vitterhets., hisstorin och antikvitictsakadomien, Nationalmuseum, Vaן och vattenbygznaidstyrelson Munkbron 2 [D 51, Ofoerintendentsämbetet, Drotninggatan 36 (D 4).

Stadens värlt: Auktionsvar: ket, Birger Jarls torg 12 [D 5], Bokawktionskammaren, Binger Jarls torg 12 [D 5], Brandkitrens hunf: verdstation, Malnskilnadsgatan 64 [D3), Byggenadsiaimaden, Radhuset, Byagnadskontoret, Mumkbroin 1 A (D) 万ु, Dratseltriamdons kontor, St. Nygatan 2 [D 5], Farmyndarckame
maren, Riddarhustorget, Hamnkaptens och hawmekassirskontoret, Karl Johans torg basarbygganden 26], Kassubontor, Stadoms, Stora Sygatan 2 (D 5), Mrantalsnamdens expedition, Biddarhustorget 6. [D 6), Poliskammaren, Myntgatan 4 [1) 5], Revisionskontor, Siadens, stora Nygatan 2A [D 5$]$. Rddhuset, Riddarlinstorget 6 [D 6], Syadefog darnes expedition, Mynttorget 4 [D 5), Stadsingeniörskontoret, stora Nygatan 2 [D 5 ], Uppbordswärket, liddarhustorget ( $[\mathrm{D} 5$ ), Ofor-: sfathallareaimbécet, Mynttorkot 4 [D5], ofverstathallarehwset, slottsbackén 4 [E 25].

Börsen, Stortorget 2 [E 5].
Kaseruer: Andra Lifgardets, Gref-Magnigatan 2 [F 4); Artille:riefs utanfor Karl XV:s port [F 2]. Bditsmanss och kanonierkascrmon, Skeppsholmen, Liffzarders till häsh, Storgatan 33 [F 3], Norska gardets, Storgatan 23 [F3], Pontonier batajjomens, Jaktvarfigrrind 5 (A4), Svea Lifsardets, Storgatan 87 ( $Q$ 3], Trängbataljonens, Mariebârg.

Kyrkox, kapell och synagogor: Adolf Fredriks kyrka, Hollindaregatan [D3], Betelkapellet, Malmskilnadsgatan 48 D [D 3], BetIchemskyrkan, Sergelgatan 6 (D3), Blasichdimakyrkan, Blasieholmsgatan [E 1], Djurgdrdskyrkan. Djurgardssliatten, Evang cliska bórōdrasam fundets kyrka, Kungstriddgairdsgatan 12 [E 4], Pinskia kyrkam, Slottsbacken [E 5], Franska reformerta byrkam, Humlegirisgatan. 13 [E 3], Immanuelskyrkan, Tulegatan invia Tegnérsgatan [D2], Yaukobs kyrka, Jakols torg (E 4), Swdiska symacogan, Wahrendorfogatan 3 (E 4], Katarina kyrkd, Katarina Haghargogata [E 6], Kíatolska kyrkan, Norra Smedjegatan 24 (D 4), Kazoltk-apostoliska kyrkan, Maistersamuelsgatan 2 [E 3], Klara kyrka, mellan Klara fatra och visistra kyrkogator (D) 4], Kiwngrikolms ky $k$ ka, Handtrairkiregatan [C 4], Kyrkan vid Flarigatan [22], Ladugardslands kyria, Storgatan (F 3), Lwtherrika missionsförcuingens kyrka, Katarina

Hogblliggsgatan 27 [26], Maria Magdalcur kyrka, Hornggatan ( $\mathbf{D} 6$ ), Nya Ferusalemskyrkan, Malmskilnadsgatan 52 (D 3), Riddarholmskyrkan, Riddarholmen (D 5), Ryska kyrkan, Majorsgatan 9B (ES), Salemskapellet, Folkungagatan 14 (D7), Sömanskapellet, Tyska brunn 19 (E 5), Skeppsholmskyrkaw, Skeppsholmen, Slottskapellet, $\mathbf{K}$ : Slottet, Storkyerkan, Slottsbacken (E 5), Tyska kyrkan, Svartmangatan (E 5), Angelska kyrkan, Vailingatan 24 (C 3).

Främmande makters beskickningar: Norska ministerhotellet, Blasieholmsgatan (E 4), Amerikanske ministerresidonten, Kungaträdgardsgatan 2 C (E 4), Belgiske ministerresidenten, Regeringagatan 26 (D 4), Daniske ministern, Drottninggatan 81 (D 4), Franske ministern, Regeringwgatan
(D 4), Italienske ministern, Drottninggatan 66(D-3), Nederlinilske ministern, Grand Hôtel (24), Porthgisiske ministern, Norrlandega-
tan 1 (D4), Ryske ministern, Strandviggen 23 ( F 4), Spanske winisterm, Sōdra Blasieholmahamnen 2 (E 4), Turkiske ministern, Vasagatan 41 (C3), Tyske ministern, Vastra Trïdgardsgatan 11 B (E 4), Angelske minisfern, Drottninggatan 8 (D 4), Osterrikiske ministern, Drottninggatan 86 (D 8).

Konsulatkontor ; Amerikers forenta staters, Karlavllgen 4, ArEenfiska republiken, Scheelegatan 13, Belgien, Lilla Nygatan 22, Brasilien, Storkyrkobrinken 8, Chile, Kaptensgatain 11, Dammark, Storkyrkobrinken 7, Frankerike, Drott ninggatan 28, Grekland, Regeringsgatan 6, Nederlanderna, Mistertamuelsgatan 64, Perw, Stora Nygatan 21 B, Portugal, Lilla Nyga$\tan 12$, Ryssland, 8tureplan 2 A , Stora Britannien och Irland, NorTa Blasieholmshamnen 5 C , TurFiet, Vasagatan 48, Tyska riket, Misternamuelsgatan 17, Ostervike, Yasterlânggatan 16.

## 9. Bank- försăkrings- och pensionsinrăttningar m.

Banker: Allwänna hypoleksbankein, Arsenalsgatan 4 A , Allmänna hypotekskassan for Severges städer, Regeringggatan 6, Arbetarringeus bamk, Triewaldngrind 2, Hernösands enskilda bank, Drottninggatan 6, Industri-kredifakticbolaget, Lilla Nygatan 4, afdelningskontor Arsenalsgatan 4, Infecknings garantiaktic-bolaget, Malntorgsgatan 1, afdelningskontor Bi bliotelkgatan 13, Mälareprovinser mas enskilda bank, Slottsbacken 8 , Malareprovinsernas kypoteksfor:ening, Norrlandsgatan 26, Riksbanken, Järntorget 55, afdelningskontor Maintorgsgatīn 4, Skandinaviska kreditakticbolaget, Storkyrkobrinken 7; Skdncs onskilda bank, Fredsgatan 13; Stockholms emskilda Gank, Lilla Nygatan 27, afdelningskontor Hamngatan 8, Basaren i Norrbro och Drottninggatan 45 ;

Stochholms Folkbank, Lilla Nyga$\tan 4$; Stockholnus Hawdelsbank, Kornhamnstorg 4, afdelningskontor Gōtgatan 16 (Söder), Whalborget 1 och Humlegardsgatan 21; Stockhotms hypoteksbank, Slottshacken 8; Stockholms fjänstemannaspar. Kazsa, Mynttorget 4; Sundsualls enskilda bank, Kungträdgarielega$\tan 2 \mathrm{~A}$.

Bankirex Cervin, C. G) Malmtorgegatan 4, Franckel, L.ouris, Eo C:i, Arsenalugatan 4 A , Geber, Yutius, \& Cif, Storkyrkobrinken 8 .

Järnkontoret: Kungsträdgàrdsgatan 4.

Riksgäldskontoret: Birger Jarls torg 2.

Sågvärksägarnes garantiförening: Slottsbacken 8.

Pantlaneinrättningar: Allmânna panflancinrättningen, Bir-
ger Jarls torg 12, Stockholins pantakticbank, Grefturegatan 9 .

Sparbanker: Stochtotmx lans sparbank, Drottninggatan 39, Stockholms stads, Storkyikobrinken 5.

Forsákringsinrättningar:
För brandförsäkring:
Allmanina srandfössiketings: varibet för sygruader it amdet, Stora Nygatan 25, Standin, Mynttorget 1, Skdme, Drottningkatan 6, Stockholms sfads brandförsiakringskentor (for fast egendom), Mynttorget 4, Stockhotms stads bratedstodsbolas (fir Msegendom); Skeppsbron 32, Stockholmes läns brandstodsbolag, Norrlandsgatan 26, Stadernas allmainna érandsfodsbolas, Skeppshron 20, Sivea, Drottninggatan 18, Swerige, Malmtorgsgatan 6.

För glasförsàkringar:
Sevenska zlasförsakrimgsakticbotaget, Skeppsbron 18.
fö Aäsfforsakkingar:
Stockholins läns hätforsäkringsbolag, Norrlandsgatan 26 , Soeriges Aästforsäkringsbolag, 1illa Fattugatan 21.

För lifforsäkringar:
Nordsfiernan, Drottninggatan 7, Skandia, Mynttorget 1, SĖine, Drotmingeatan 6, Thulc, Storkyrkobrinken 18, Visteria, Drottninggatan 28.

Für elycksfalleforsäkringar:
Fylgid, Malmtorgsgatan 6 .

För ränte- och kapitalforaikeringar:

Ränfe ach knfifalforsateringsanstaltow, Stora Nygatan 6.

For sjoforsakringar:
Holmiaz(aterfinakring), Skeppsbron 28, Stockholmssjüforsäkringsbolag, Skeppshiron 36. Vega,Skeppsbron 28, Agir, Stortorget 1.

Pensionsinrättningar: Allmänna ànke: och pupillikassan, Storkyrkobrinken 11, Armdus Aensionskassa, Munkhron 5, Ciovistatens fensionsinrailining; Vistra Trldgârisgatan 4, Efementarlärar Hes amber och fupillkasti, Storkyrkobrinken 12, Felkskolelärar nes pensionsinrätfning, Storkyrkobrinken 12, Handeleflotfans penvionsansfath, Trangsund 2 A. Prästerskapets änki och pupillikassa, Kornhumustorg 57.

Utländskt mynt in- och utväxlas af: 9. Andersson है० Cif, Basaren a Norrbro, G. Arfviduson, Storkyrkobrinken 5, 7. Belmonte, Arsenalsgatan 2 D, Brederna Lars: son \&o Ci, Telegrafgriud 1, Ericsson Es Zettersträm, Skeppsbron 26, B. K. Lamby, Skeppsbron to, O. Levertin, Skeppshron 44 (ryskı och finskt mynt), WV Limdoerg: Skeppsbron 46, Th. Moller, Skeppsbron 40, SkandïMaviskn Kreditaktiebolaget, Skdnes enskilda bank och Stackholms enskilda bank.
10. Arkiv, Bibliotek, Museer och Samlingar m. m.

Akademiens for de Fria konsterna bibliotek, Fredsgatan 89 [D4] Ar oppet JamuariMaj samt Oktober-December mândagar och torsdagar kl , $1-3$ e.m., september onsdagar kI 2 om -11 , f.m., under efrign mänader staingdt. Fritt.

Artilleriets historiska museum, Riddaregatan 24 [E1],

ू̃ì öppet sün-och onsulagar kl. 12on e.m. Afgift 10 öre, För rekande afven a andra tider efter ammialan hos tygmistaren ki. 10$12 \mathrm{f} . \mathrm{m}$.

Blanchs konstsalong vid Kungstrildgarden if oppen hvardagar kl. 10 f.m.- $-\overline{5}$ e.mi., söndagar 1-4 e.m. Inträdesafgift växlande, vanligen 1 kr .

Fiskerimuseum, Kammakaregatan 36 [D3] in oppet hvardagar $\mathrm{kl} .10 \mathrm{f} . \mathrm{m} .-2$ e.m., helgdagar 1--3 e.m. Fritt.

Fredrika Bremer-formbundets byra, Lilla Vattugatan 19 [D4], lif oppen hvardagar kl. $12-$ 4 e.m.

Forreningen för frivillig värd af sarade och sjuke it falt, Garnisonssjukhuset, Handtvärkaregatan 25 [B4]. Samlingen of sjokrirdsmateriel fir tilginglig efter anmilan.

Handarbetets vänner. Byran for fornsvenska mŏnster, Brunkeblirgstorg 15 (D4), lir üppen hvardagar kl. $10-4 \mathrm{e} . \mathrm{m}$. Fritt.

Institutet 10 F brogatan 37 [E3], alla dagar, efter ammitlan hos institutets direktor.

Institutet for döfistumma, Manilla a Djurgarden, torsdugar kl. $10 \mathrm{f}, \mathrm{m} .-1$ e.m.

Kammararkivet, Birger Jarls torg 13 (D5), if oppet ki. $10 \mathrm{f} . \mathrm{m} .-3 \mathrm{e} . \mathrm{m}$.

Karolinska mediko-kirum giska institutet, Handtrdrkaregatan 3 [C4]. Anatonrisk-fysiologiska beh patologisk-anatomiska samlingarna aro tillgăngliga efter aumălan hos vaktmăstaren; biblioteket oktober-april, mândagar, $_{\text {, }}$ onsdagar och fredagar kl . 6 8 e.m, maj-september, onsdagar oeh fredagar kl. 6.8.e.m. Pritt,

Klädren, Kungl. Sfottet, nordnistm flygeln, âr tillgänglig tisdagar och (om sommaren) fredagतr 62. 12 -3 e.m., sonndagar kl. 1 - 8 e.m, Sündagar och fredager frift, tiadagar po ores ntgit.

Konstföreningens utställningslokal vid Kungsiridgaiven, ingang frân Vistra Trädgardsgatan, fir oppen socknedagar, utom mảndagar, kl. $11 \mathrm{fm} .-4$ e.m. och: söndagar k1. 1-4 e.m. (under den niorka íntiden till $\mathrm{kl} .8 \mathrm{em}$. .). Afgift hvardagar 25 öre, söndagar 10 öre.

Krigsarlrivet, Riddarholmen 10 [D5], ar 0ppet hvardagar kl. $10 . \mathrm{so} \mathrm{fm} .-3 \mathrm{e} . \mathrm{m}$.

Krigsvetenskapsakademiens bibliotelc, Riddarholmen 10 [D5], Jr oppet september-april, onsdagar och lördagar kl. $9-10$ f.m.

Kung1. BiblioteketiHumfegirden ir oppet för län och begaguande a stallet hvardagar kI, 10 f.m. -3 e.m., visningosalen kl . $11 \mathrm{fm} .-2 \mathrm{e} . \mathrm{m}$.

Landtbruksakademiens bibliotek, Mastersamuelngatan 43 [D4], lir b́ppet onedagar oeta 1brdagar kl. 12 - 2 e.m.

## Landtbruksakademiens

 experimentalfalts samlingar utom Roslagtsull fà beses maindatgar och torsdagar kl. $12-16 . \mathrm{m}$. Fritt.Läharesällskapets bibliotek, Jakobsgatan 10 [D4] ar tillgringligt fisdagar, torsdagar och fordagar k1, 12-1, 0, til. Fritt.

Läsesalongen, Beridarebansgatan 25 (D4], ïr 5̄ppen hvardagar k1. 9 f.m. 10 e.m. Böndagar 2 $10 \mathrm{c} . \mathrm{m}$. Afgift 20 öre.

Musikaliska akademiens bibliotek, Stallgatan 2 [ $\mathbf{E} 4$ ], hatles oppet under terminerna hvardagar $\mathrm{kl} .11 \mathrm{f} . \mathrm{m} .-12 \mathrm{e} . \mathrm{m}$. (lördagar 11-1), under ferierna tisdagar och onsdagar kl . $1-2 \mathrm{e}$. m. Fritt.

Nationalmuseum, Sodra BlaWicholmen [E 4]: Konst- Ah hauap" ifida fielningt (ine aro tillgingliga *ondagar kl. $1 \frac{8}{2}$ 8. m., hefgertn Irarlagar-med- thduriag af mini
 feckningar och gravyrer framilaggas pa begarran tisdagar och fredsgar, Sündagar, tisdagar och fredagar fritt, ofriga dagar 50 öre.

Samliugen af sgyptiska formlamningar ar tillgãoglig tisdagar och fredagar kl. 11 f. m,-3 e: $\mathrm{m}^{\mathrm{m}}$. Fritt.
Hiztoritka mwacirm ock mymt. kabinettet äro ojppna under okto-


##  <br> XVI <br> 

ber-februari fredayar kl. 12-2 6. m. och-nandagar k.. $1-3$ e. m. under mars-september fredagar k1. 12-3 e. m. och söndagar ki. 1 I e. in. Mimt under mal-sep-tomben-tessutom tisdagar ki. 12- 3 0. 31 . Tisdagar 25 bres aigit, ofs rigu lagar intit

Naturistoriska riksmusewm, Drottninggatan 94 [C-3], fir ofphet helgfria onsdagair ki. $12-2 \mathrm{e} . \mathrm{m}$. och sōndagar kl. 1-8 e. m., fritt, samt lordagar kl . 12-2 e. m., afgift 25 ore; andra dagar och tider efter tillsigelse hos vaktmastaren mot en afgift af 1 kr .

Nafurhisforiska riksmusenoms etrografiska samiling, Hollindaregatan 15 [D 3], fir tilgginglig onsdagar och süadagar $\mathrm{kl} .12-2 \mathrm{e}, \mathrm{m}$. Afift 25 öre (\%) $\psi$

Nordiska museum. Hufond. afdelningen, Drottninggatan 71- A och B [C 8, ar öppen maindagar, tisdagar, torsdagar och fredagar k). 11 f. m. -5 e. m., samt sondagar kh. $1-9 \mathrm{c}, \mathrm{m}$. Afgift 50 万re.

Första annexet (norska afdelningen), Drottninggatan $45,1 \mathrm{tr}$. upp [D 4$]$, fir öppet samma tider som hufvudafdelningen. Afgift 25 öre.

Andra dunexef, Drottninggatan 79, 1 och 2 tr, [D 3], ar öppet söndagar kl. 1 - 5 e. m., onsdagar och larragar kl. $11 \mathrm{f} . \mathrm{m} .-5 \mathrm{e}$. m. Afgif 50 öre.

Under november-februari fir stangningstiden kI, 3 e. mi . om hyardagarna. Biljetter till alla afdelningarna 1 kr . Arskort 3 kr . Andra tider is alla aftelningarna dulbel afgif.

Observatorium, vid slatet af Drottuinggatan [C 2], ar tillgangligt efter offerenskommelse med Vetonskupsakademiens astronom.

Riddarholmskyrkan a RIddarholmen it oppen under nujseptember hvarje tisdag och torsdag kl. 12 - e. m., afgif 35 öre, sami lördag k1. $12-2 \mathrm{e} . \mathrm{m}$., fritt. tinder den âterstäende delen af âret visas kyrkan tisdag och tors-
fag kl. 12-2 e. m. efter tilisagelse hos virdaren, $s 0 \mathrm{~m}$ triffas kl .12 m . i Bikemarnkalksimbetets formak is Kungl. Slottet. Afgif 25 üre. $\AA$ andra tider efter ofverenakommelse med vardaren.

Riddarhussalen vid Riddarhustorget [D 5) visar alla sockendagar till kl. $3 \mathrm{e}, \mathrm{m}$. efter tillshgelse hos viktmastaren 1 tr , upp, Ï̈̈rren till vinster. Drickspliugar 1 kr .

Rilesdagens bibliotelr, Birger Jarls torg $\overline{5}$ : $\mathrm{B}[\mathrm{D}$ ह), ar oppet under riksdagarne hivardagar kl . 10 f. m. -4 e. ra. samt ki. $5-7$ e. m., under den ōfrign delen af aret mandagar, onsdagar oeh frodagar kl. 11 f. m. -2 e. m. Fritt.

Rilssarlcivet, Hirger Jarls torg 4 [D b], ir öppet hvarclagar kl. $10 \mathrm{f}, \mathrm{m} .-2, \mathrm{sm} 0$. m. Frit.

Riksmuseets naturhistoriska samlingar, se Naturkistorista riksmwseet.

Statistiska centralbyråns arkiv och bibliotek, Storkyrkobrinken 2 [E 5 b, liro tillgaingliga hvardagar k1, $10 \mathrm{f}, \mathrm{m} .-3 \mathrm{e} . \mathrm{m}$. Fritt:

Sverges geologiska undersölnings museum, Mistersamuelsgatan 86 [D 4], âr ōppet mandagar och torsdagar kl. $1-8$ e. mi. Fritt. $\AA$ andra tider efter tillsigelse at vaktumistaren.

Tekniska högskolans bibliotek, Drottninggatan 95 A [C2], ar oppet mandagar och torsdagar $\mathrm{kt}, 12-2 \mathrm{e} . \mathrm{m}$. Fritt.

Tekniska skolans bibliotek, Mästersamuelsgatan 36 [D 4), ir tillgangligt maindagar och torsdagar kl. 7-9 e, m. Fritt.

Vetenskapsakademiens bibliotek, Drotininggatan 94 [C 3), ar uppet onsdagar och lōrdagar ki. $12 \quad 2$ e. m., stingat den 15 juni-1 juhi. Fritt.

Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens bibJiotek, Nationalmuseum, sūdra ingangen, är bppet hvardagar kl . $12-2 \mathrm{e} . \mathrm{m}$. Frit.

> Praktisk Vligvisare.

XVII


## 11. Teater, musik m. m .

Kung1. Stora teatern, ingaingen fran Gustar Adolfs torg. Biljetter siljas till vanilga pris söckendagur fran kl. 12 midd., sonoch helgdagar fran kl. 1 e. m. i biljettkontoret; till förhöjda pris alla dagar kl. 9-11 f. m. 1 forkopsbyran samt till forkopspris därsammastādes, sōckendagar kt. 12-4 och $6,30-730$ e. m., son-och helgdagar $\mathrm{kl}, 1-1$ och $6,30-7$ mo e. m.

Biljettprisen afro:


Sidologer: 2:a pl. ....... 0:75 1:25 1:75 Fimte raden:
Fond: numre-
rade ph .... 0: 05 1: 25 /1: 75 Fond: onamre-
rade $\mathrm{pl} ., \mathrm{D}, 0: 75$ 1:25 1:75 Sida : numrerade pl........ 0:40 0:50 $0: 60$

Kung1. Dramatiska teatern, Kungstridgardsgatan (Ostra Triidgardsgatan) 6, Bijjetter siljas til vanliga pris nöekendagar frin k1. 12 midd., sōn- och helgdagar frin kl. 1 e. m. i biljettkontoret; till forhöjda prin alla dagar kl, 0 -11 f. m. - forkeipshyrin (Stora Teatern) samt till rorkopspris dilirsammastädes soickendagar kI. 12-4 e. m., sön- och helgdagar $\mathrm{kc}, 1-4$ e. m .

Biljettprisen alro:


Parket-avant-
scener ( 4 pl.) 10:-14:-18:-
Forsta raden;
Fond: 1:a och

2:a pl. . . .
3: $-14=5 ;-1$
Fond: $3: \mathrm{e} \mathrm{pl.}$. 2:50 3:50 4:50
Sida: 1: baln-
ken ..... 2:50 $3: 50$ 4:50

Sida : 2:a bîn-
ken
Andra raden:
Avantscener (5
pl.).
8:-11:75 15:50
Fond: 1:a bañ-
ken $\ldots . .1 .1: 75 \quad 2: 50 \cdot 13: 35$
Fond:2:a, 3:eo.
4: bänken - 1:56 2:25 3:Sida: 1:a băhken … $\& 50$ 2:25 $\quad 3:-$ Sida: 2:a banken ....... 1:25 2:- 2:75
Tredje raden: Arantscener ( 4
pl.).
pl.).......
$5:-7:-9:-$

XVIII
Fond: lia och

2:a blink
Fond: : : : blinken ..... Staplatser ... Slda: 1ta bilnken . ....
Sfida: 2:a binken
Nya teatern, Blandehoimsga$\tan 4 \mathrm{~A}$. Biljettkontoret- I teaterbuset ठ̈ppet sbeckendagar frin kl. 9 f. ith, sün- oeh helgilagar k! 9 -11 f, m. samt frin kl. 1 e. m. Biljetter sitjas affven I Allmalinna tidningskontoret vid Gustaf Adolfs torg, aïckendagar kl. 9 f. m. 4 e. m., sīn- och helgdagar kl. 9-11 f. m . och 1-4 e. m . Förkö dagen fore mot 25 bres förhöjuing pr biljett.

## Biljettprisen liro:

Parkettbalkonger (a $6,7,9$ och 11 platser i hvardera) pr biljett 2: 75
Forsta Parkett ..... 2: 75
Andra ..... 2: 25
Forsta maden:
Fond: 1:a och $2: a$ bänken. ..... 2:25
a ôfriga bänkar ..... 1:75
Sidor: lia bainken ..... 2.
offga bafnkar ..... 1: 00
Tvlinne Familieloger (a12 plat- ser 1 hvarderal pr biljeth ..... 2: 25
Andra raden:
Fond: $1: a$ och $2: a$ bänk ..... 1:75
$\rightarrow$ ofriga basinkar ..... 1:50
Sidor: 1:a bănken ..... 1:50
2:a bänken
2:a bänken ..... 1:25 ..... 1:25
, lifriga binkar ..... 1:-
Tvinne Famitueloger (a 12 plat- ser i hvardera) pr biljett ..... 1:50
Tredje raden:
Foud: lia binken ..... 1:35
ofriga bltnkar ..... 1:
Fond-Galleri ..... 0, 75
Sidor: 1:a bänken ..... 0:75
ofriga bănkar ..... 0: 50
Södra teatern, Mosebacke
torg. Biljetikontoret i teaterhuset
sön- och helgdagar k], 9-11 f. m. samt frain $\mathrm{kl}, 1 \mathrm{e} . \mathrm{m}$. Biljettforsailj; ning fifven - Allmānua tiduingskontoret vid Gustaf Adolis torg (Jfr. opran Nya teatern). Under nommarmanaderna, da teatorn ar stangd, spelar truppan pa

Djurgardsteatern. Biljettforsailjning kl. 9 f. m, -4 e. im. i Allmänna tidningskontoret vid Gustaf Adolfs torg samt frin kl. 5 c. m , I teaterns biljetikontor.

Bitjettprison pá dessa bada teatrar liro: 2:50
Parkett
Forsta raden:
Fond: 1:a och 2:dra bianken 2:-
üfriga blankar, , .... 1:75
Sida: 1:a banken, . . . . . . 1: 75
2:dra $=\ldots . .$. 1:50
Andra raden:
Fond: 1 ia och 2:dra bänken 1:50
öfriga bankar . . . . . . 1:25
Sida: 1:a bluken. . . . . . . . . 1: -
galleri (staende) . .... . $0: 50$
Parkett-avantscener . . . . . . 6: -
Första radens avantacener, , 6: Andra radens avantscener , , 2:-

Viktoriateatern, Djurgirden, Tivoli. Biljettpris 1 kr . BilJettorsalljning vid ingingen.

Manegen a Djurgarden, öpen endast vissa tider. Biljettórsaljning i biljettkontoret och I Allminna tidningskontoret vid Gustaf Adolfs torg.

Tivoli a Djurgårien, entré i regeln 50 öre till parken, till bäde parken och Viktoriateatern 1 kr . (se ofvan), till rofdjurshuset en entréafgift af 25 öre.

Belvedèren à Djurgarden, entrê 50 öre, till endast parken 10 öre.

Valstparaden passerar Gustaf Adolfs tong och Norrbro hyarje helgfil dag kl. 12,is e. m., och helgdag k1. 1,ps, e. m,

Musik. 8, k. tridgardsmuaik utfores a Hasselbacken (middagsoch aftonkousert), S(römparterren, Blanchs kafz och Berns salong (kaffe- och aftonkonserter).

## 12. Tidsindelning.

Den som ej har tillfille att vistas i hufvudstaden mer an nagra fii dagar, maste noga indela sin tid, om han vill hinna se sî mycket som mojligt af Stockholms sevirdheter. Han maste darior pal forhand uppgöra en nagorlunda detaljerad plan for sinn besök och utflykter.

Förmiddagarna anvindas till randringar inom staden samt besök i slottet, museer, bibliotek, kyrkor im: mi, effermiddagarna till utflykter till de närmaste omgifningarna och till teaterbesök. Hifvid galler det att pai forhand forvissa sig om, pa hvilka dagar och tider de olika muscerna m . m . firo tillgangliga, och att darefter ritta sina besok. När tiden sâ medgifver büra en eller flere dagar egnas at utflykter till hufvudstadens mera aflligset belligna omgifningar.

Här nedan foljer ett forslag till tidsindelning for en resande, som sommartid ankommer till Stockholm en lördags eftermiddag oeh kvardröjer i hufvudstaden till onsdags morgon.

Lördagsaftoncn: besök pâ Djurgairdsteatern.

Sondagen: frukost I Strömparterren; besŏk i nighon af kyrkorna; promenad I Kungatrîdgarden, nilr vaktparaden passerar; besok i Nationalmusemm; promenad offer Skeppsholmen och vidare med ângfirja tIII Djurgarden; middag pa Hasselbacken; promenad i ragn kring Djurgarden; besök pâ Belvederen och 1 Tivoli.

Mindagen: tur pâ ringlinien: frukost pá Mosebacke; promenad upporor Drottninggatan; besōk i Nordiska museet; promenad renom Brunkebargstumeln till Kung!, Biblioteket; besik i Blblioteket oeh Humlegarden ; middag pâ Lidingōbro, Ulriksdal eller Nacka; pä aftonen besök i Berns salong, Blanchs kafe eller Operakafeet.

Tïsdagen: färd pai Maria-hissen; frukost I Mmia-hissens restauration; besok I Slottet, Riddarhuset och Riddarholmakyrkan ; middag pai nagot af de ofvannaimda utvärdshusen eller ock utfird till Droteningholm.

Till ledning vid uppgörandet at plan for besok 1 museer, arkiv, blbllotek $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. torde (jfana foljande minneslista, som Ir uppgjord med hilnsyn till forballandena under sommarmänaderna; de nalrmare detaljerna fimnas i afd. 10 hilir ofvan.

Alla dagar: Blanchs konstsilong; Fiskerimuseeum ; Fredrika Bremer-förbundets byri (hvarlagar); Handarbetets vinner (hvardagar), Institutet for blinda; Kammararkivet (hvardagar), Karolinska mediko-kirurgiska institutets anato-misk-fysiologiska och patologiskanatomiska samlingar ; Krigsarkivet (hvardagar), Kungl. Biblioteket (hvardagar), Lasesalongen, Observatorium, Riddarhussalen (hvardagar), Eiksarkivet (hvardagar), Statistiska centralbyrâns bibliotek och arkiv (hvardagar), Vitterhets-, hi-storie- och antikvitets-akademiens blbliotek (hyardagar).

Söndagar: Artilleriets historiska museum, Klad-och lifrustkammaren, Konströreningens utstallring, Nationalmusel konst- och konstslöjdafdelningar samt historiska museum och myntkabinett, Naturhistoriska riksmuseam och etnografiska samlingen, Nordiska museet och dess annex.

Mädagar: Landtbruksakademiens experimentalfalts samiliogar, Nordiska museeta hufvudafiolning och forsta amnex, Riksdagens biBliotek, 8verges geologiska under*ōknings museum, Tekniska högskolans bibliotek, Tekniaka skolans biblitotek.

Tisdagar: Klid- och Lifrustkammaren, Konstiöreningens ut-
stallining, Läkaresällskapets bibliotek, Musikaliska akademiens bibliotek, Nationalmusei alla afdelningar, Nordiska museums hufvudafdelning och L:sta annex, Riddarholmskyrkan.

Onsdagar: Artilleriets historiska museum, Karolinska medikokirurgiska institatets bibliotek, Konstforeningens utstallning, Krigsvetenskapsakademiens bibliotek, Landtbruksakademiens bibliotek, Musikaliska akademiens blbliotek, Nationalmusel konst- och konstslojdafdelningar, Naturhistoriska riksmuseum och etnografiska samlingen, Nordiskn miseets andra annex, Riksdagens bibliotek, Vetenskapsakademiens hibliotek.

Torsadagar: Institutet for dafstumma, Konstföreuingens utstallning, Landtbruksakaderiens experimentalfilis samlingar, Lakaresillskapets bibliotek, Nationalmu-
sel konst-och konstsiojdafdelningar, Nordiska museets hufvadafdelning och forsta annex, Riddarholmskyrkan, Sverges geologiska undernoknings museum, Tekniska högskolans bibliotek, Tekniska skolans bibliotek.

Fredagar: Karolinska medikokirurgivka institatets bibllotek, Klid- och Lifristkammaren, Konstforeningens utstillining, Nationalmusei alla afdelningar, Nordiska museets hufvudafdelning oeh forsta annex, Riksdagens bibliotek.

Lärdagar: Konstforeningens utstailluing, Krigsvetenskapsakademiens bibliotek, Landtbruksakademiens bibliotek, Lilkaresillskapets bibliotek, Nationalnusel konst- oeh konstslojdafdelningar, Naturhistoriska riksmuseum, Nordiska museets andra annex, Riddarholmskyrkan, Vetenskapsakademiens bibliotek.

## Inledning.

När Stockholm först började byggas är ej kïndt. Sia mycket vet man, att staden ej ïr af urgammal âder. Mihända står dess uppkomst i samband med Sigtunas förstöring af esterna 1187, nämligen på det sỉttet, att denna händelse giorde det nödvändigt att till skydd för sjöröfrarnes härjningar anlägga ett fïste vid Mälarens iniopp. Fästet anlades på den holme, som numera utgör den egentliga staden.

Sedan viil platsen blifvit skyddad mot fienders anfall, gjorde det för handeln gynsamma läget, att här snart uppstod en stad, begynnelsen till Sverges stolta hufvudstad. Den omtalas första gaingen 1252, och i ett bref af ir 1285 heter det, att sstaden inom fä ảr blifvit folkrikare än de flesta andra stader i landets. Det var genom Birger Jarls omvirdnad, som Stockholm erhöll sin fôrsta betydenhet såsom stad och fästning. Han äras därför såsom hufvudstadens egentlige grundläggare.

Stockholm var pá denna tid betydligt mindre in nu. Âtminstone en del af Kornhamnstorg, Köttorget, hela Skeppsbroomradet och det àt nordväst utskjutande hörn, î hvilket Riddarhuset, Rảdhuset, Cellfängelset och Öfverstảthållareämbetets hus äro uppförda, äro landvinningar, gjorda sedan förra hālften af 1500 -talet. Mähända var holmen ännu mindre under medeltiden.

Icke ens hela Stockholmen i dess sålunda reducerade omfang upptogs emellertid af den ursprungliga staden. De densamma omgifvande murarne nådde icke en gång allestädes fram till Väster- och Österlånggatorna, ty af gamla handlingar känner man, att dessa gators insidor, hitminstone till stor del, kantades af hus, som i senare tid blifvit bygda intill yttersidan af stadsmuren. s Söderports var belägen ungefïr emellan nuvarande Tyska Stallplan och Österlånggatan.

Detta sålunds begränsade område blef emellertid snart nog for tringt för den hastigt tillväxande staden. Den gamla stadsmuren fick lämna plats for nya hus, och en ny,
vidsträcktare mur bygdes. När denna mur uppfördes och huru den var belägen, îr ej kiindt. Vid midten af $1400-$ talet fans den, men hundra îr dïrefter äro alla spår af densamma försvunna. Af vissa tecken att döma vill det synas som om den pi vaistra sidan skulle hafva gaftt innanför den nuvarande Stora Nygatan.

På det nuvarande slottets plats i Stockholmens nordöstra hörn reste sig det af Birger Jarl anlagda fasta slottet med det med Siverges tre kronor krönta tornet. Invid det nuvarande Mynttorget stod det starka Norraportstornet, och därifrản ledde en kort gata, invid hvilken smederna (däraf namnet Stadssmedjegatan) hade sina värkstader, fram till den utanför den äldsta stadsmuren löpande Västra lănggatan. Inre sidorna af de bida linggatorna utgjordes af intill hvarandra stötande hus med gaflarne vända utait gatan. Endast några fai tvärgator funnos, som ledde genom de för samfärdselns skuil i den gamia muren anbragta portarne in till den egentliga' staden. Pâ linggatornas yttersidor fiter begränsades nästan livarje hus af en gränd eller brink, som förde ned till stranden:

Slottet skildes genom en djup graf frin staden. Invid detsamma lag Nikolai kyrka, hvilken under medeltiden upptog vida större utrymme än nu , och som därjämte dâ omgafs af en stor kyrkogird, Pã Börsens plats stod ruidhuset, en tämligen oansenlig byggnad, och pá Stortorget invid Kảkbrinken reste sig kâken, vid hvilken förbrytare, sig sjailfva till straff och androm till varnagel, utstaldes till beskådande eller piskades med ris. Från Stortorget utgick it öster Köpmannagatan, invid hvilken de rikaste köpmiinnen bodde, saint ait söder Skomakaregatan och Svartbrödragatan (n. v. Svartmangatan), hvilken sistnämda gata ledde till svartbrödernas eller dominikanernas kloster, anlagdt af Magnus Eriksson pá den plats, där Södertorn ursprungligen lag. Köpmanna- och Svartbrödragatorna forrbundos med hvarandra af Själagürdsgatã ( n . m. förvrāngdt till Skärgirdsgatan), och från denna gata ledde Kïnhästagatan (Kinstugatan) till Svartbrödra- och Skomakaregatorna.

Medan den gamla staden utgjordes af stora kvarter med fia gator, hvilka i allmänhet hade sina bestämda namn, möttes man i den nyare staden af smala kvarter och otaliga grïnder med efter girdsegarne växiande benïmningar. Rundt omkring staden, ett stycke från stranden, gick en på pålar
hvilande trïbro, invid hvilken de större skeppen förtöjde, medan de mindre slaipptes igenom och fingo lägga till vid stranden.

Mellan staden och den norra malmen lago tre små holmar, hvilka i en senare tid förenats och genom utfyllningar erhảllit nistan dubbelt så stort omfang som förr. Den olycklige hertig Valdemar Magnusson uppforrde pi̊ den största af holmarne ett helgeandshus, hvarefter holmen fick sitt namn. Den var befistad och utgjorde ett kraftigt bâlvärk för staden. Broar förbundo holmarne sins emellan samt med staden och norra malmen.

En bro, befäst med torn, förband staden med Gråmunkeholmen, n. v. Riddarhoimen, där det 1270 anlagda Gramunkeklostret lag.

Söder- och Norrmalm hafva erhållit sina namn af den is eller malm, som stryker fram öfver dem. Norrmalm hade under medeltiden ett helt annat utseende in nu. Brunkebärgsaisen gick dả ända fram till Norrström och delade Norrmalm i tvänne hälfter. Ungefir pai den plats, där Klara kyrka nu. stair, lig Klara kloster, anlagdt 1289. Den nu s. k. Klara sjö gick då upp till nïra foten af den klippa, hvarpå kyrkan står, och midt i sjön låg en liten holme, hvilken numera stir i fast förbindelse med Norrmalm oeh representeras af kvarteren mellan Bryggaregatan och Gamla Kungsholmsbrogatan, väster om Vasagatan (Klara Strandgata). Östra delen af malmen upptogs till större delen af moras och trïsk, och den nu s. k. Nybroviken hade då betydligt större omfing än nu. Den numera igenfylda Nöcloströmmen skilde Norrmalm från Käpplingeholmen eller Blasieholmen, sorgligt ryktbar genom Käpplingemorden 1389. Invid Käpplingeholmen lag en annan mindre holme, kallad Myntholmen, på hvilken Nationalmuseum nu har sin plats.

Pả östra sidan om iasen laig Jakobs kyrka, hvilken fans till redan pai 1320 -talet. Utom denna kyrka och Klara kloster funnos icke under medeltiden nâgra större byggnader pâ Norrmalm, ty ingen ville der uppföra några dyrbara hus, da man riskerade att vid de ofta âterkommande striderna fa dem afbrända. Tomterna pa malmen användes därför hufvudsakligen till trädgairdar och betesmarker.

Kungsholmen, som pà denna tid bar namnet Liderne, var bekant för sina stora tegelslagerier. De nu s. k. Skeppsoch Kasteliholmarne kallades under medeltiden vaghensöarner och voro näppeligen bebygda.

Genom en bro med vindbrygga förbands staden med Södermalm, hvilken liksom Norrmalm var glest befolkad. Här funnos doek flere industriella etablissement.- Vid östra stranden lảgo själbodarne, där tran bereddes, och hvilka för luktens skull maist förliggas afligse frin miinniskoboningar. Flere repslagarebanor funnos på söder, vid Klockviken gjötos klockor, och Tegelviken erhöll sitt namn af de där belagna tegelslagerierna. Vid midten af 1300 -talet anlades Maria Magdalenas kapell, och på Katarina kyrkas nuvarande plats lag ett litet kapell, helgadt at minnet af det heliga korset. Afstảndet mellan detsamma och Stortorget antogs vara lika stort som mellan Pilati hus och Golgata.

Ehuru sålunda både Norr- och Södermalm tidigt började bebyggas, raiknades de doek ieke till staden i egentlig mening, ty blott smellan Norra bro och Sudras kunde giltigt köpslut ske. Särskildt sökte Karl Knutsson och Gustaf Vasa förhindra utliyttningar till malmarne, och den senare lit till och med nedrifya Maria och Jakobs kyrkor. 1602 forklarades emellertid Norrmalm för en egen stad, vanligen kallad $\sim$ Norre staden». Först 1635 förenades de bâda malmarne med staden.

Detta oaktadt var hufvudstadens omraide betydligt mindre än nu. Djurgairden hörde icke dit, och Ôstermalm eller Ladugårdslandet började först på 1600 -talet bebyggas. Nors tull var till 1651 beligen sổder om gamla barnhuset vid Drottninggatan, men flyttades naimda år till den plats, dïr Karlbïrgsallén nu begynner. Redan 1673 var emellertid Norrtnll utflyttad till närheten, af Stallmästaregairden. Xit södra sidan slutade staden vid Åsögatan (Falkenbärgsgatan) och Hornskroken. Först omkring 1760 förlades Sōdertall vid sGrindsa skans, hvarefter den fick namnet Skanstull.

De li̊ngvariga och förhärjande inbördes strider, som föregingo Kalmarunionens upplösning, voro ödesdigra särskildt för hufvudstaden, som behöfde årtionden for att mitgorlunda repa sig från de förluster, den då led. Om Stockholms tillbakagdiende under dessa tider vitna skatteliangderna, enligt hvilka staden air 1509 hade 1233 skattskyidige innevânare, men 1522 blott 30S. Ännu under Gustaf Vasas sista regeringsir uppgick de skattskyldiges antal till blott 682.

Midten af 1600 -talet var for hufvudstaden en period af sá lysande och storartad utveekling, att ieke ens den nuvarande kan täfla med densamma. Pâ en tid af mindre än

30 î tredubblades dess folkmïngd och omskapades dess yttre. Den mantalsskrifna befolkningen ökades frain 6,283 är 1635 till 14,948 îr 1663, hvadan den värkliga folkmingden sistnïmda îr kan antagas till omkr. 40,000 personer. Efter en stor eldsvåda 1625 erhöll den västra delen af den egentliga staden sina raka gator och ett năgorlunda reguliert utseende. Den nitiske öfverstâthållaren frih. Flemming genomförde åren 1637-40 en gatureglering pả Norrmalm. Ännu fick doek länge Brunkebirg resa sig i midten och dela malmen i tvïnne delar. Äfven till söder sträckte sig gaturegleringen. Flottans hufvudstation forlades 1634 till Skeppsholmen, och Karl X Gustaf började göra parkanlaggningar på Valdemarsön eller nuvarande Djurgärden.

En storartad byggnadsvärksamhet var ridande. Till de redan befintliga sex kyrkorna - Storkyrkan, Riddarholmskyrkan, Klara, Jakobs och Maria kyrkor samt Tyska kyrkan Kommo Katarina kyrka 1670 och Johannes kapell, fïrdigt 1636, men öppnadt för allmän gudstjänst först 1671. Grunden lades till Kungsholms kyrka 1673 och till Hedvig Eleonora kyrka 1658 . Omkring 1670 blef det nya Fiddarhuset firdigt och 1680 Riksbankens nuvarande lokal. En mängd af våra stormän uppförde ait sig präktiga palats i hufvudstaden, bland hvilka främst märktes Wrangelska palatset på Riddarholmen, där Svea hofrätt nu har sin lokal, och Magnus Gabriel de la Gardies palats i södra delen af Kungstriudgairden, sedermera användt till arsenal och därefter till dramatisk teater, nedbrunnet 1825.

Det gamla, manga gainger tillbygda slottet befann sig vid slutet af 1600 -talet pà förfall, och Karl XI beslöt därför $165^{2}$ att med godkânnande af de utaf N. Tessin d. ä. uppgiorda ritningarna uppföra ett nytt slott. Redan darförinnan hade emellertid byggandet af en ny fasad at norr påbörjats. Detta arbete var fullbordadt 1695, men kort tid dirrefter, den 7 maj 1697 utbröt af okänd anledning en forrhärjande celdsvaida, som lade Stockholms slott i aska. Den kungliga familjen maiste nu taga sitt residens i det Wrangelska palatset på Riddarholmen, frîn demna tid kalladt Kungshuset. Där förblef den boende i 57 air eller till den 7 dec. 1754, di inflyttningen kunde ske i det nya slottet.

Den stora slottsbranden efterfoljdes pả 1700-talet af den ena förhärjande eldsvådan efter den andra. 1719 nedbrunno vid eller i närheten af Regeringsgatan omkring 200 hus.

1723 rasade tvänne eldsvådor, af hvilka den ena lade Katarina kyrka, 68 stenhus och 350 triihus i aska och den andra förstörde husen vid Norrlandsgatan. I den stora Klara brand 1751 blefvo de flesta husen vid Drottninggatan och hela viistra delen af Klaratrakten ligornas rof. Annu mera förhärjande var Maria brand 1759, som föratörde 300 hus och Maria kyrka.

En naturlig följd af dessa eldsvador var, att hufvudstaden efter hand bebygdes med större och vackrare hus än de gamla. En i mainga afseenden lysande tid intridde för hufvudstaden under Gustaf His regering. Dü bygdes Norrbro, Operahuset och Arffurstens palats; dia restes äfven de tre Gustavernas statyer. Atskilligt giordes afven under Karl XIV Johans regering för hufvudstadens förskönande.

Oaktadt alt detta synes Stockholms utveckling hafva varit ganska obetydlig under senare halften af 18:de och forra hailtten af 19:de arhundradet. Atminstone att döma efter folkmängden, som under i̊ren 1763-1850 från 75,517 personer ökades till endast 93,070 . Under de foljande 25 âren tillväxte däremot folkmängden med öfver 59,000 personer eller till 152,582 innevånare. Annu snabbare har som bekant befolkningens tillviixt varit under de sista åren. 1885 räknade hufvudstaden en folkmängd af 215,618 personer.

Oberäknadt den del af Djurgården, som 1870 lades till hufvudstaden, upptager Stockholm en areal af 3,060 hektar. Den ntgorres af foljande delar: Staden mellan broarne, Helgeandsholmen, Riddarholmen. Norrmalm med Vasastaden, Östermalm eller Ladugairdslandet, Skepps-och Kastellholmarne, Södermaim, Längholmen samt Djurgarden oeh Beekholmen.

Hufvudstaden har en längd frïn norr till söder af omkring 7 kilom. och en omkrets af mellan 20 och 30 kilom. Ar 1880 funnos i Stockholm 7,215 boningshus, innehillande 143,054 rum, kök, tamburer, affärslokaler och andra lokaler. Under år 1881-84 tillkommo icke mindre in 31,287 rum och kök. De till bevillning taxerade fasta egendomarne voro 1885 pâförda ett taxeringsvärde af $402,674,450 \mathrm{kr}$. Samma ar uppskattades värdet af den fran fastighetsbevillning befriade egendomen till $40,992,900 \mathrm{kr}$.

Stockholms gator hade 1884 en sammanlagd lïngd af 118 ,40 kilom. För persontrafiken anvăndas dagligen 63 ängslupar och 30 spârvagnar. Antalet anmälde resande uppgick 1884 till 84,082 .

[^1]

## STOCKHOLM

$$
\mathrm{M} .10 H>19072
$$

## Offentliga byggnader och manumen't

## utmablata med feta siffror à Plankartan ofver Stockholm.:


N7 7. Kgl. Boktryokeriet
Eatan
29. KgI, Centralpostverke ..... D 4.
19. Kgl. Majits Kansli ..... D 5.
40. Kgl. Myntet ..... C 4.
20. Kgl. Operahuset. ..... D 4.
12. Kgl. Pouskmunareni ..... D.
67. Kgl. Posthuset ..... 1) 6.
82. Komatföreningen ..... E 4.
82. Konung Oskars minne. ..... D 7.
6. Kriguhögakolan ..... D 6 .
41. Kurhuset ..... B 4.
96. Landthralemkadenien ..... 1) 4.
89. Landtmlaterikontoret ..... E. 4.
66. Kinnés staty ..... E. 8.
91. Litrarinneseminariet ..... E. 3.
86. Metodist-Episkopalkyrkun ..... D 0.
94. Mfolinska fontlinen ..... E. 4.
88. Mosaiska kyrkan ..... E 4
95. Mosebacke ..... E 6.
29. Mualk. Akademien ..... E 4.
4t. Naturhfitoriska Riksmusdum ..... D 8 .
48. Navigationsakolan ..... E 6 ,

- 31. Nord. Musêets aunex ..... 134.
त 36 . Nord. Maseets annex ..... e. 3.

95. Nord, Museets hufrudafd. ..... C 8.
-104. Norra Jernvilgsstatiouen ..... C ${ }^{2}$
96. Norska Gardets kasern ..... F 9 .
97. Norska ministerhotellet ..... E 4.
98. Nya badhuset ..... E 3.
99. Nya elementarskolan ..... D 3.
100. Nya Teatern ..... E 4.
101. Riddarhuset ..... D 5.
102. Riks-Arkivet ..... D 5.
103. Fikshanken ..... E 5
104. Riksdagshuset ..... 7 5.
105. Riksgaildskontoret ..... D 5.
106. Ryska kyrkan ..... E. 3.
107. Radhuset ..... D 5 .
51 69 . Rantmlistarehuset ..... E 5.
-101. Saluhallen, Hotorget ..... D 8.
108. Skandinaviska Kredit-Aktiebolaget ..... D 5.
109. Stookh. Badhus-Aktiebolag ..... 1) 4.
110. Stoekhoims Enskilda bants ..... D 6.
111. Stockholms Lans cellningelse ..... c 3.
112. Stockholms lisesalong ..... D 4.
113. Stockholms Stade cellfingelse ..... D 5.
114. Stora smlmapel ..... E. 4.
115. Sparryigsstation ..... D 2
116. Svea Hofrilte ..... D 5 ,
117. Bbdra Teatern ..... 6.
118. Tekniska skolan. ..... 9.
119. Telegraiverket ..... 5.

- 18. Tullhuset ..... 5.
, 102. Tullpackhuset, Blasieholmen ..... 4.

109. Ofverstăthållarehuset. ..... or

## 1. Kungl. slottet.

Kungl. slottet, som upptager nordöstra hörnet af den s. k. Stadsholmen, tilldrager sig redan genom sitt lige och sin väldiga massa främst af allt turistens uppmärksamhet. Det är ocksỉ hufvudstadens ur arkitektonisk synpunkt vackraste byggnadsvärk.

Slottet utgöres af en i nära liksidig fyrkant uppförd hufvudbyggnad och fyra med hufvudbyggnaden sammanhaingande flyglar, hvarjamte pâ den yttre borggârden, utanför viistra fasaden, äro uppförda tvänne fristiende, halfrunda flyglar. Det är bygdt af tegel med sandstensbeklädnad och forsedt med platt koppartak, omgifyet af en balustrad af sandsten. Hufyudbyggnadens längd uppgär i öster och vilster (norra och södra fasaderna) till 124,2 meter ( 418 ,o fot) och i norr och söder (östra och vestra fasaderna) till 116 meter ( $391,5 \mathrm{fot}$ ), tre af flyglarnes till 49 meter ( 165 fot ) och den fjarde flygelns till 13,1 meter ( 44 fot). Genom portiker, anbragta midt på hufvudbyggnadens fasader, inkommer man i arkader, som leda in till den af hufvudbyggnaden omslutna inre eller stora borggärden. Utanför västra fasaden är den yttre eller lilla borggärden belägen, och pà denna ligga de ofvan omnämda halfrunda flyglarne, af bvilka den ena är inredd till högvakt.

Slottet if uppfordt pî den plate, der det gamla, 1697 nedbrunna slottet stod. Pitningarna till detsamma gjordes af Nikod. Tessin. Byggnadsarbetet fordröjdes genom

Karl XII: krig och blef forst 1758 fullbordadt. Arbetet leddes under den senare tiden af $K$. G. Tessin, Harleman och Cronstedt.

Till norra fasaden, utåt Norrbro och Gustaf Adolfs torg, uppstiger man uppfor den s, k. Lejonbacken, hvilken utgöres af en i zig-zag gajende, bred sluttning, forrsedd med balustrader af huggen granit. Den har erhållit sitt namn of tvi̊ väldiga, pä Karl XIIs tid i brons gjutna lejon, som äro uppstälda à piedestaler invid balustraden, ungefar vid midten of sluttningen. Framsidan af Lejonbacken prydes af en praktfull underbyggnad, uppburen af kolossala granitpelare.

Stockloolm.

Öfver fasadens yttre portal sitter svenska vapnet tre kronor, uppburet af ryktets gudinnor. I de i arkaden forrekommande nischerna finnas emblemer af de 4 ärstiderna.

Andra eller öfra stora våningen at norra fasaden utgör den s. k. prakt- eller festivitetscaningen, hvilken bestar af 17 rum, af hvilka dock tre ligga i den östra delen af hufvudbyggnaden. Den är prydd med talrika mâlningar och dyrbarheter. Ingången är frản vïstra flygeln. Efter att hafva passerat upp for den stâtliga trappan till andra vảningen och tagit af till höger, kommer man in i den s. k. Lifdrabantsalen. Därefter follja Konsertsalen, Audiensrummet, pryde med målningar af Fouquet ur Alexander den stóres historfa, Röda rummet, med allegoriska bilder ur Karl XII:s lif, malade af Fouquet, marmorbyster m. m., samt Stora galleriet.

Stora galleriet med dess biada s. k. kabinett bestîr egentligen af tre rum, som blifvit sammanslagma, och haller i lingd 48,1 meter ( 162 fot) och I bredd nira 7 meter ( 23 fot). Plafonderna, äro mailade ar Fouquet. Den i vistra eller krigskabinettet forestatler den krigiske Janus, omgifven af Upproret, Raserlot, Bellona, Afunden och Tvedrägten. Barmhertigheten synes ty och religionen med dess sinneblider ïr störtad. Plafonden i galleviet sonderfaller I tre taflor, af hvilka den ena forestaller en krigsrustning, for hiviken Vulcanus och
hans cykloper smida rapen; den andra huri Karl XI, efter att sjelf hafva ofvertagit riksstyrelsen och ofvergifvit nojena, lirofullt segrar offer sina fiender vid Halmstad, Lund och Landskrona; den tredje Sverige och Daamark, sysselsatta att uppgöra och underteckna fredsvilkoren. Ostra eller fredskabinettets plafond forestaller den fredHige Janus. De stora taflorua i plafonden omgivas af ett stort antal smilure. For ofrigt prydes galleriet af rika bildhuggerier samt marmorskulpturer af Fogelberg, Molin, Bystrōm m . fl.

Genom Roda och Gröna kabinetten kommer man in i Hvita hafvet, som frản början utgjort två rum, hvarför ocksả den inre och yttre delen äro af olika bredd. Salen är 35 meter ( 118 fot ) lång. Taket prydes af ett par äldre plafondmailningar, men i öfrigt är salens dekoration modern.

Ât norra fasaden ligga i första stora vinningen Konungens och Drottningens vâningar.

Östra fasaden sträcker sig utefter Skeppsbron. Framför densamma, mellan de båda framskjutande flyglarna, ligger Logairden, ursprungligen anvānd till förvarande af vilda djur, numera en vacker trädgărd, till hvilken en trappa leder frin slottet, och frain hvilken en annan trappa leder ned till Skeppsbron. I arkaden, hvarifrin en i utmärkt arkitektur utförd trappa leder upp till de kungliga gemaken, stàr Sergels
berömda grupp i gips, Axel Oxenstjerna, för historiens gudinna dikterande Gustaf II Adolfs bedrifter, hvilken grupp varit ämnad att gjutas i brons och uppstallas à fotstycket till Gustaf-Adolfsstatyn. At denna fasad, med utsigt at Logirden, ligga Kronprinsparets viningar, modernt dekorerade (matsalen i öfre vâningen prydes of takmålningar af prof. Winge), samt på nedra botten prinsessan Eugenies våning.

Södra fasaden vetter ait Sluttsbacken. Dess portal prydes å yttre sidan af 2 halfkolonner, öfver hvilka äro ph väggen uppsatta 6 i bly gjutna grupper af troféer. I arkaden är till höger (ntifrản räknadt) uppgång till slottskapellet och till venster till rikssalen.

Slottskapellet ar praktfult dekoreradt i marmor och guld. Taket prydes af en tafla af Ehrenstraht samt mindre mailningar of Taraval oeh Pasch. Altartaflan, föreställande Frilsaren 1 örtagairden, börjades at Bouchardon, fortsattes af Larehevesque och fullbordades of Sergel. Rikgsalen, i hvll. ken riksdagens bida kamrar vid
vissa tilliillen sammantrida inför konungen, har bildhuggerier af Earchevesque, Sergel och Qvarn= ström samt byster af Gustaf II Adolf och Kari XIV Johas, utförda $\{$ marmor af Byström. Tronen af siffer tir en gifva till drottning Kristina frin Magnus Gabriel de la Gardie.

Västra fasaden, som vetter åt lilla borggirden, prydes pâ yttersidan af 10 i sten huggna karyatider samt 9 i bly gjutna medaljonger af konungarna Gustaf Vasa, Erik XIV, Johan III, Sigismund, Karl IX, Gustaf II Adolf, drottning Kristina, Karl X och Karl XI, Den stora trappan är synnerligen praktfull, prydd som den är med kolormer, perspektivmálningar, medaljonger af de äldsta svenska konungarne, marmorbilder och genier af brons, som uppbära gaskandelabrarne. I denna del af slottet ligga statsradssalen och serafimersalen.

Prinsarne Oskar, Karl och Eugén hafva sina våningar telägna pả nedra botten åt västra och norra fasaderna.

Festivitetsvầningen ür tillgänglig alla dagar efter tillsagelse hos vaktmästaren, de öfriga viningarna bloth, for sî̉ vidt som deras inne-
hafvare äro bortresta. Drickspainningar 1 kr . at hvarje vaktmlistare.

Lifrustkammaren och Klädkammaren äro inrymda i nordöstra slottsflygeln, hvarest det kungliga biblioteket till 187 梦 hade sin plats. Lifrustkammaren har sin lokal i den stora salen en trappa upp jemte angränsande galleri, Klädkammaren pà nedra botten $i$ den àt Logåden vettande salen
jemte angränsande galleri. Ingången till Lifrustkammaren iir genom den lilla porten i Lejonbacken, ingảngen till Klidkammaren från Lífrustkammarens galleri, hvarifrain en spiraltrappa leder dit ned.

Bamlingarna liro for allmilnheten tillgingliga: Tisdagar och (om sommaren) Fredagar 12-3. Söndtgar 1-9. 88ndagar och Fredagar fritt, Tisdagar mot en afgift af 50 ore.

Lifrustkammaren. Stora salen. I denna sal finnas utefter vïnstra längyïggen en kronologiskt ordnad samiling af handrapen samt hel- och halfrustningar frin Vasatiden (1520-1654), Karolinska ifden ( 1681 - 1718), Frihetstiden (1718 -1772) samt Gustavianska tiden (1772-1809). Phi viggen liro ordnade handvapen, d. v. s. stick-, hugg- och skjutvapen. Fristiende atro uppsthida liel- oeh halfrustningar, helrustningarna pâ hastmannequiner.

Bland rustningarna tilldraga sig fornäusta uppmirksamheten nägra rustningar frin slutet af 1400 -talet, 8. k. Maximifiansrustningar, tvänne praktrustningar frain 1500tulet, at hrilka den ena möjiggen tilhört Kristian II, rustningar, anvinda i sorgetagen efter Gustaf II Adolf och Karl X, sistnlimde konuugs tornêrrustning samt frlimst af alla den dyrbara, i ett sirskilat glasskap forvarade rustning, son Illhōrt Karl IX. Detta praktprof pà renḧssansens vapensmedskonst fiur formt med oritt tillskrifvits Beavenuto Cellini. - Utefter högra längliggen fimnes en stōrre samling rustningsielar samt i särskilda montrer och skäp samlingar af handvapen, som tillhōrt svenska kungar frin Gustaf Vasa till Karl XV. I de flm nitrmast ingings: aorren stiende montrerma finnus dessutom en mangd dyrbara och praktfulla orientaliska vapen, till större delen forrat tillhörande Karl XV:s samlingar. - Vid kortviggen 1 salens batgrund fintres on sam-
ling ar vapen och tapperhetamarken, som burits of utmairkte svenske krigare. - Pâ kortviggen bredvid ingangsdörren liter or uppsatt en profkarta pa alla de olika hjelmformer, som liro representerade i samlingen. - Dessutom prydes salen af rika grapper of funor och trofecr samt en fullstIndig samling vapensköldar. Midt pâ venstra linggraggen sitter det gamla riksvapnet, omgifret af de fyra tifelvapnen, sverges, Gotes, Finlands och Vendes. Til vilnster om dessa och pá nedre kortvägen äro de gamla svenska landskapens yapen placerade, till hoger oili dem de under storhetstiden erōfrade landskapens. Pä hügra lângrăgren ba ri de landskaps vapen, som erôfrats under storhetstiden, men sedan gitt forlorade, och 1 den öfre kortviggens fonstersmygar sitta de finska landskapens.

I galleriet finnes i 22 skīp en rikhatig samling of handvapen, hugg- och stickrapen samt skjutvapen ordnade effer de olika modellerna och typerna.

Klădkammaren. I Galteriet finnas uppstalda fyra valdiga praktvagmar frin 1600 - 1700 - och 1800-talen, prunkande i den rikaste forgylning samt prydda med dyrbara màningar och sniderier. I skap finnas till rănster om ingångsdörren drikter, som tillhört Carl XIII och hans drottning, utefter högra väggen if forsta ooh andra skipen arikter frin Gustaf III:s och Gustaf IV Adolfs tid. Det tredje skapet innehaller ordensdrigter, de fjerde och filmte pagedrakter och det sjette lakejdrakter frin olika tider. Mellan skỉpen stå portschíser. - I Logärissalen, midt i rummet, stâr en stor dyrbar praktragn under en

## 2. Staden med Helgeandsholmen.

tronhimmel, praktfulla sadlar samt i skap drakter, som tillhört Gusfaf II Adolf, Karl XI och Gustaf III, Utefter högra lingviggen finnes en kronologiskt ordnad samiling (börjande frin salens ôfre inda) of
drïkter frin Karl X:s till Gustaf IIIs tid. Vid nedre kortvägren ater 1 ir en samiling af drikter, nom tillhört regenterna af den Bermadottska dynustion och deras familjer.

## 2. Staden med Helgeandsholmen.

Stockholms egentliga kärna och den ädst bebygda delen af hufvudstaden är Stadsholmen, som passeras af Norroch Söderström. Enligt Magnus Erikssons stadslag kunde giltigt köpslut ske blott smellan Norra bro och Sudras eller, som lybeckarne sade, pì \#Holmens (hvaraf Stockholms latinska namn $\rightarrow$ Holmias bildats). I vâra dagar koncentrerar sig allt mer och mer den större affirsverksamheten i staden inom broarne, och denna del af hufvudstaden utgör $i$ smătt för Stockholm, hvad City är för London - centern för grosshandeln och på samma gång hemvist för hufrudmassan af en stor stads slödder. En synnerligen liflig trafik är i staden inom broarne radande om dagarne.

Rundt omkring är Stadsholmen klädd med solida granitkajer, invid hvilka det vimlar af större och mindre fartyg. Längs efter holmen sträcker sig en ảs, på hvars högsta pankt i norr det k. slottet reser sig. Asen sluttar timmligen brant mot Öster- och Västerlånggatorna, hvilka forrenas vid Jarntorget. Murarna, som omgafvo staden under medeltiden, foljde ncksà dessa båda gators ytterkanter, och vid Järntorget ligg Söderport. Nedanfor dessa lainggator vidtager en slätare mark, som till stor del är en eröfring från vattnet. Redan under medeltiden började den smala landremsan sutan murs att bebyggas. Denna bildar nu mera Skeppsbron, hvilken genom en mängd gränder förbindes med Österlänggatan. Den betydligt bredare, jämnare landremsan àt Mälaresidan upptages af Riddarhnstorget, Stora och Lilla Nygatorna, Munkbron, Munkbrogatan och Kornhamnstorg.

Stadsholmen förbindes med Norrmalm genom tviinne priktiga körbroar, Norrbro och Vasabron, och med Södermalm genom de bada slussbroarna.

Norrbro bygdes åren 1787-97 och leder från Gustaf Adolfs torg öfver Helgeandsholmen till Staden, midt for slottet. Den ïr en präktig, omkr. 110 meter ( 360 a 380 f .) lâng hvalfbro' af granit. Brons vïstra sida vanprydes sedan 1838 af en ful basarbyggnad.

Frīn Norrbro har man mot norr den bekanta vyen af Gustaf Adolfs torg med sin ryttarestaty,

Operan till höger och Arfprinsens palats till vinster, Hotell Rydberg och Regeringsgatan i bakgrinden.

När man frân Gustaf Adoifs torg kommer in pâ Norrbro, har man midt framför sig det k. slottet. Frin brons vïnstra sida leda tyänne trappor ned till Helgeandsholmens Östra udde, den 8. k. Strömparterren. Dess härliga läge och vackra parkanläggning skulle i och för sig göra den till en af hufvudstadens mest besökta platser, äfven om icke det i brohvalfyen anlagda schweizeriet och gratismusiken i parken funnes.

Stromparterren oppnades till promenadplats och schweizerl 1882.

Augslupar afgâ frân Strömparterren till Djurgarden, der de landa vid Alkärret.

Från Norrbros nordvästra sida leder en kort trappa ned till hufvuddelen af Helgeandsholmen. Helgeandsholmen bestod ursprungligen af tre holmar, Stora Stockholnen i söder, Lilla Stockholmen i norr och Barkareholmen i vaister ( nu Strömparterren) och har sitt namn af ett à en af Stockholmarne redan under den äldre medeltiden befintligt Helgeandshus, en af Helgeandsorden anlagd klosterlik inrattning, afsedd att vara på en gång fattighus och herbärge for resande. Helgeandsholmens märkligaste byggnad är det kungliga stallet, uppfördt efter ritning of N . Tessin d. y., välbekant såsom det vigtigaste hindret mot realiserandet af den for hvarje stockholmare kära planen att forvandla den utomordentligt vackra ön till en promenadplats.

Det kungliga stallet och nâgra andra byggntuder egas of staten, alla de ofriga egendomarne af konungen enskildt, ehuru de på sin tha inkepts of sK. Mit och kronanz för ryska understódsmedel
(den $8, \mathrm{k}$. rubelfonden). Med staden förbindes Helgeandsholmen sedan 1879 genom en jarnbro med kōrbana.

Pa Helgeandsholmen afraittades 1820 konumg Birgers son Magnus.

Frin Norrbro'strïcker sig utefter östra sidan af Stadsholmen till Slussen den breda Skeppsbron, hvars präktiga strandskoning fullbordades 1854. Invid densamma vimlar
det af fartyg och ångslupar, och en liflig trafik ür raidande pâ densamma. Följer man Skeppsbron friin Norrbro förbi slottet, har man på höger hand Slottsbacken, hvarả Gustaf IV Adolf lät till minne af Stockholms borgerskaps trohet och nit under kriget 1788-90 resa en obelisk.

À obeliskens piedestal lises foljande inskrifter: sGustavus III clvium Stockholmiensium fidem flagrante bello probatam posteris tradi voluit restituta pace MDCCXC, Gustavus IV Adolphus tradidit

MDCCXCIXs. =Gustaf III beslobt efter hitervunnen fred MDCCXC, Gustaf IV Adolf uppreste MDCCXCLX detta minne af Stoekholms borgerskaps trohet och nit under kriget.,

Vid Slottsbackens öfre eller sydvästra ända ligger Stockholms storkyrka eller S:t Nikolai kyrka, med gafveln mot Slottsbacken. Ursprungligen kallad Bykyrkan, ïr Storkyrkan Stockholms aldsta kyrka och skall hafva grundlagts af Birger jarl. För att vinna bïttre utrymme för slottets befästande skall Gustaf Vasa hafva förkortat kyrkan och i stället tillbygt den på sidorna, 1736-43 undergick kyrkan en nästan fullständig ombyggnad, hvarvid den gamla höga spiran borttogs och ersattes af det n. v. tornet, som ir omkring 56 meter högt, och fasaden ăt slottet erhöll sitt n . v. utseende. Kyrkan ir bygd i götisk stil, men dess yttre blef vid 1736 - 43 års reparation förindradt efter italienskt mönster, för att erhalla mera öfverensstämmelse med slottets stil.

Kyrkan ir genom 4 pelarrader delad i 5 skepp. Altartaflan - en gaiva af riksridet Adler Salvius och hans fru - utgör en i drifvet silfver samt elfenben och ebenholz konstrikt arbetad framstallning of Krist! historia. Taflans midtelparti âtergifver Krisij korsfistelse med atskilliga, ganska stora figurer, alla af silfver, naigra i hautrelief, ntistan fristiende, de öfriga I bas-relief. Den Ir ett vïrk of tysk konstakicklighet och 1 ir i inkōp (1664) ha kostat 80,000 rdr. Bland kyrkans öfriga sevardheter märkas i främsta rummet Ebren-
strahls berōmda taflor Yuteruta domen och Kristi nedtagande frän korvel, en tafla ofver Btockholm 1592 (oritt signerad 1685), en sjuarmad jusstake, sklinkt af konung Magnus Smek, det rika kyrksilfret, hvarfland ett under Karl XII:s krlg taget ryskt helgonskaip, atskiliga grafmonument $\mathrm{m} . \mathrm{m}$.

I Storkyrkan hafva alla svenska konungar frin och med Fredrik I blifvit krönta.

Kyrkan visas af klockaren, som bor Västerlanggatan 21. Dricks. panningar 50 óre a 1 kr .

Pâ sydvästra sidan af Slottsbacken ligger Finska kyrkan, inredd 1725 i det forna s. k. Lilla bollhuset, samt, strax nedanför kyrkan, det af N. Tessin bygda Ofverstathallarehuset, hvars inre gård med dess vackra perspektiv förtjänar
att beses. Nere vid Skeppsbron ligga Telegrafuärliets lokaler, I samma hus är Skogsstyrelsen inrymd.

Vid Skeppsbrons början, midt för slottsbacken, nära stranden ïr pâ Stockholms borgerskaps bekostnad rest Gustaf III:s staty. Den lir modellerad af Sergel och anses saisom den yppersta af de bildstoder, som bryda hufvudstaden.

Pî piedestalen af parify lises:
gervinnare, fredens itterstillare, af At k. Gustaf III, lagstiftare, sestockholms borgerskap MDCOXC.

Närmare södra iundan af Skeppsbron ligga (Skeppsbron 38) Packhuset, uppfördt 1788, med lokaler för Generaltullstyrelsen, och Riksbankens hus, mellan Skeppsbron och Järntorget, men med fasad at Skeppsbron. Det är uppfördt efter ritning af N. Tessin d. ä. 1680 och tillökades pa 1770 -talet med en särskild byggnad, det s. k. lilla bankohuset, med hvilket huivudbyggnaden är förbunden genom en öfver den mellanliggande grinden giende bro.


#### Abstract

I Riksbankens hus forvaras dess dyrbara mynt- och medaljsamling. I dess kassahvalt ligga magasinecade guld till ett vĩrde al omkr.


18 mill. kr samt silfer-, kopparoch bronsmynt till ett belopp af omkr. 3 mill. kr.

Genom en kort gata, Källargränd, förbindes Slottsbacken med Stortorget, medelpunkten i den egentliga staden och Stockholms aldsta torg. Det omgifves af delvis mycket gamia byggnader. Frain detsamma leder Kakbrinken ned till Västerlânggatan och âtskilliga smärre gränder pà samma sida till Pristgatan, Skomakaregatan och Syartmangatan âter till Tyska brinken och Köpmangatan till Österlinggatan.

Stortorget var skideplatsen for Stockholms blodbad 1520 , och dilr var findt till 1776 uppstild den s. k.
kiken eller skampilen, prydd mod bronsbilden sKopparmatter.

Vid Stortorget, à samma plats som fordom raidhuset, ligger Börseu, färdig 1776. I bottenvåningen är den egentliga börssalen, nedre börssalen, belägen. Det är en stor pelarsal, som prydes af byster af i hufvudstadens och den svenska handelns historia framstiende män, nidana som Jonas Alströmer, gjuten af Larchevesque, ōfverståthållaren C. Sparre, huggen it marmor af Sergel, m. fl. I öfre våningen ligga stora och lilla börssalen, af hvilka den förra är samlingsplats for Stockholms stadsfullmäktige samt solennitetsoch balsal.

Följer man Svartmangatan, hvilken har sitt namn efter dominikanernas eller svartbrödernas fordom här belägna kloster, och vid hvilken Medicinalstyrelsens hus ür beläget ( $\mathrm{N}: 0$ 91), si kommer man vid första tvärgata, Tyska brinken och dess fortsättning Kindstugatan, till Tyska kyrkan,

Den lir belágen pa den tomit, der fordom S:t Gertruds gillestuga lảg. En del af det gamla Sit Gertrads kapells murar ingar ocksi i kyrkans, bvilken byggdes âren 1695-42. Kyrkan, hvars hnfvadingang ligger pa södra sidan, har en vacker altariafia, en konstrik predikstol af ehenholz och alabaster, ett utmirkt orgviirk samit trannue originalmaluingar af Luther och Melanchton. Det gamla tornet nedbrann den 7 okt. 1878, men i dess stalle reser sig ett nyth, 1ika
yackert som det gamla. Dess mutustomme ar af fogstruket tegel med rika ornamenteringar af gra Got-lands-sandsten. Dikrofvanpâ higa sig en kopparkupol och en likaledes kopparbekladd spira, omgifven of gallerier, balustrader och smaltorn $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. Tornets hela höjd Hr 56 ,s meter ( 825 fot ), hivaraf 37, meter ( 125 fot ) komma pi murstommarne. I tornet äro uppsatta 4 klockor och ett s. k. Ktockapel, det enda i Sverge.

Gär man aiter frin 'Stortorget Köpmangatan framait, kommer man vid dess ända till ett litet torg, Köpmantorget, hvilket genom en ramp af huggen sten skiljes frå Ostertänggatan, en af de siaimst beryktade i Stockholm. Torget har uppstãt! genom nedrifningen af den gamla stadsmuren, på detta ställe allmänneligen kallad Köpmanhvalfvet.

Fortsätter man vandringen söderut utefter Österlảnggatan, kommer man till Jürntorget, näst Stortorget det äldsta i hufvudstaden. Här ligger Riksbanken (se ofvan), och här möter Västerlänggatan, som utgår från Mynttorget, och hvilken utefter hela sin längd är klädd med krambodar. Tvänne korta gränder, Triewaldsgränd och Järntorg8gatan, leda frân Järntorget till Kornhamnstorg, à hvilket idkas en betydande handel med ved och lefnadsförnödenheter. Vid Mälarstranden invid torget ligga lânga rader af roslagsskutor.

Den öppna platsen mellan Slottets norra fasad och Nurrström bär namnet Mynttorget, och vid dess västra ända ligger det n. v. Kanslihuset. I detta hus, der fordom myntet hade sin lokal - hyaraf namnet Mynttorget - äro statsdepartementen med undantag af sjöförsvarsdepartementet inrymda,

Frin Mynttorget leda Västerlainggatan (förr här kallad Stadssmedjegatan) och Myntgatan, hvilken förer till Riddarhustorget. Vid sistnämda gatas högra sida, frăn slottet räknadt, ligga Polishuset, i hvilket poliskammaren, öfverstâthüllareimbetets kansli m. fl. af stadens värk äro inrymda; det
med polishuset sammanbygda Ransalningsfängelset samt Radhuset, fordom riksskattmastaren grefve Bondes palats. Rådhuset iir bygdt pa 1600 -talet i ren italiensk stil. I detsamma hafva radstufvurittens afdelningar samt flere stadens virk sina lokaler.

Midt emot Raidhuset, på andra sidan om den griand Riddarhusgrianden - som leder frain Riddarhustorget till Vasabron, ligger Riddarhuset, bygdt ảren 1648-70 efter ritning af Simon de la Vallée. Det ir uppfördt af fogstruket tegel och utgör en af hufvudstadens praktfullaste byggnader. Taket af koppar prydes af 12 statyer.

Under taklisten luses foljande inskriptioner:

Pâ sôdra sidan: Consilio atque sapientia. Claris majorom exemplis. Animis et felicibus armis. (Genom klokhet och vishet. Genom förfidrens tysande oxempel. Genom mod och lyckliga vapen). Pâ västra sidan: Divino sine numine faustum est nifhil (Utan forsynens biständ lyckns ingenting). Pâ norra sidan: Prudentil murus sacer. Nee decidet nee prodetur. Oivium fortitudo precipuum regnl firmamentuin. (Genom klokhet ar muren tryggad, Den skall haarken falla elier forridas, Medborgares mannamod ofr rikets fastaste stढ̄d). PI Östro sidan: Dulce et decorim
est pro patria mori. (Det ār skōnt och afrofuilt att dō för fosterlandet). Ofver ingingen lises: Arte et marte (genom fredens och krigets värf).

Enligt de la Vallees plan skulle ât Riddarhustorget uppforas tvînne flyglar och at Milaresidan tvinnnc paviljonger. Hirat blef dock ingenting, och den tomt, hyarà de bada tlyglarne skulle upproras, utgor numera en del af Ridarhustorget. Hvad ater de bada paviljongerna betriffar, sí blefvo de 1871 uppforda of Edelsvard i sammia stil som hufrudbygguaden, Riddarhusgâden prydes af vaikra trîdgårdsanlággningar. Pâ densamma skall Axel Oxenstjernas staty resas.

I det inre forrtjānar i främsta rummet Riddarhussalen att beses. Den är utan gensiigelse hufvudstadens präktigaste samlingssal, men användes numera, efter fyrståndsrepresentationens afskaffande, blott till sessionsrum för adelsmōtets sammanträden. Väggarne prydas af de svenska adeliga ätternas vapen med Vasavapnet i fonden; taket af en stor plafondmailning af Ehrenstrahl.

Ofver Vasavapnet lises: $>$ Salus popuili suprema lex esto. (folkets vail vare den bögsta lagen), och I salens motsatta anda stâr: spro patria et libertates (for fidernestiandet och friheten). I hörnen under taklisten lisas: spie et sinceres (fromt och uppriktigt), ,juste et moderater (raltvist och fogligt). sprovide et concorditers (forsigtigt
och enigt), sapienter et fortiter: (vist och modigi).

I bottenviningen märkns Se kreta utskottssalen, 1 hvilken Sekreta utskottet bade sina sammankomster och i hvilken firnas uppsatta portrîter af samtlige landtmarskalkar friin 1627 till 1809 med undantag af grefve Charles Emil Lewenhaupt, som halshóggs 1748,

Portrītt af landtmarskalkarne efter 1810 finnas uti Riddarhusdirektionens sessionssal.

Riddarhussalen visas alla sốc-
kendagar kl .8 e, m, efter tillakagelse hos vaktmilistaren, 1 tr, upp, dörren till valinster. Dricksplanningar 1 kr .

På Riddarhustorget, utanför Riddarhuset, stâr Gustaf Vasas staty, rest af ridderskapet och adeln 1773. Den är modellerad af Larchevesque och gjuten utaf kanoner, som af Karl XII eröfrats från Sveriges fiender. Statyn, som är $3 \frac{1}{4}$ meter ( 11 fot ) hög utom piedestalen, förestailler konung Gustaf, kliadd i burgundisk drägt med fotsid, släpande mantel, lagerkrans pà hufvudet och spira i handen, gaiende frain Riddarhuset till slottet.

Pâ piedestalen af grōn svensk marmor lases foljande inskrift:
aGustavo Erici, patriae, libertatis, religionis vindici, ex nobili civi, opt. regi, post bina secula pos. ordo equestris MDCCLXXIIs. (At Gustaf Eriksson, fiderneslandets, frihetens, religionens forrsva-
rare, först tudel medborgare, sedan den biste konung, eqnadt af ridderskapet och adeln 1773).

Pâ Riddarhustorget afrattades 1756 grefve Brahe, friherrarne Horn och Wrangel m. fi, som deltagit i det misslyckade revolutlonsforsóket. Dar skedde ock det s, k. Fersenska mordet 1810.

Riddarhustorget sammanhänger i väster medels en järnbro med Riddarholmen, och pâ ôstra sidan om Riddarhuset leder Riddarhusgairden ned till den ànnu ej 10 âr gamla Vasabron, 250 meter lång, bygd af jära med sten-, trï- och asfaltbetäckning, hvilande pà 6 granitpelare. I söder sammanhänger Riddarhustorget med Munkbron samt genom Stora Nygatan (stadens bredaste och reguliäraste gata) med Kornhamns torg, i ö. genom Myntgatan med Mynttorget, och is. o. förbindes torget med slottet genom Storkyrkobrinken. Vid denna gatas högra sida, räknadt från Riddarhustorget, ligger Skandinaviska kreditakticbolagets praktbyggnad, uppförd 1876 i renässansstil efter ritning af slottsintendenten Jacobsson. Längst upp i brinken ligger pả vänster sida Statistiska centralbyrins hus, bygdt af Axel Oxenstjerna och forrut användt till lokal för riksbanken, telegrafvärket $m, m$.

## I Statistiska centralbyrâns ar- <br> ket från år 1860. Dess bibliotek

 kiv förvaras bland annat afskrifter af alla husförhörslangder i ri-Oppet hvardagar kl. 10 - 3 .

Parallelt med Västerlånggatan och Stora Nygatan löpa från Munkbron Lilla Nygatan, trafikerad af sparvagnar, och Munkbrogatan. Vid den förra af dessa ligga Arméens pensionskassas hus (N:o 5); Petersénska huset med fasad ăt Munkbron, uppfordt i ren tysk renässansstil och fordom till-
hörigt Erik Göransson Tegel, drottning Kristina, hertig Adolf Johan, Aurora Königsmark m. fl.; Gamla posthuse (N:o 6), bygdt af Karl XIV och numera användt till afdelningskontor för staden samt till lokal för Kommerskollegium och Patentbyrain; Stockholms enskilda banks hus (N:o 27) samt Cederlundska huset, bildande hörnet mellan Lilla Nygatan och Kornhamnstorg. Vid Mankbrogatan i hörnet af Munkbron ligger Armeforvaltningens hus (Nio 7).

Handeln med lifsförnödenheter är koncentrerad pà de öppna platser, som ligga utefter Riddarholmskanalen och Mîlaren. De bära namnen Munkbron, som medels en gangbro förenas med Riddarholmen, Mälarhamnen, öfver hvilken sammanbindningsbanan iir ledd pí en lang bro, Köttorget, Mälartorget och Kornhamnstorg. Under den tid sjöfarten är öppen ráder hïr en synnerligen lifflig trafik och bokstafligen myllrar det af folk dagen i ända. Pả Munkbron sillja fruarna i stånd frukter oeh grönsaker, pỉ Köttorget är sisom namnet angifver kötthandeln koncentrerad, och pả Mälartorget och Kornhamenstorg sillja landmlinnen sina medhafdn varor.

## 3. Riddarholmen.

Riddarholmen skiljes frân staden genom den smala Rijdarholmskanalen, öfver hvilken en bred järnbro leder. Under denna bro och utefter hela Riddarholmens nordöstra sida löper sammanbindniagsbanan, som pă en kort järnbro föres öfver kanalen till Köttorget, hvilket saisom ofvan nämnts förbindes med Riddarholmen genom en gångbro. Vid Riddarholmens kajer liggga de frim Milarens ktader och genom Södertelge kanal kommande fartyg till.

Riddarholmen atr en af hufvidstadens forst bebygda delar och kallades I Itlesta tifler Kedjeskifr. Sedan Magnus Ladulis der anlagt ett grimunke- eller fransiskanerkloster, började holmen kallas Grif-
munkeholmen. Under drotining Kristinas tid bürjade holmen benllmuas Riddarholmen, och detta blef under Karl XI:s regering det officiella mamnet.

Riddarholmen upptages nästan uteslutande af statens eller stadens byggnader. Den är i hög grad oregelbundet
bygd. Midten af holmen upptages af Birger jarls torg, sul benämndt efter den staty öfver Stockholms stads grundliggare, som där restes 1854 af hufvudstadens borgerskap. Den ar modellerad af Fogelberg och hvilar pa en kolonn of Cararamarmor i bysantisk stil, utford af Seholander. $\AA$ densamma läses den korta inskriften: , At Birger jarl, Stockholms grundlaggares.

Riddarholmens förnämsta prydnad är Riddarholmskyrkan, Sveriges Westminster Abbey, Den ïr 57 meter ( 192 fot) ling och uppförd i götisk stil, men de i nyare tid uppbygda grafkoren, hvilkas stilar icke harmoniera med kyrkans, förstöra intrycket af det ursprungligen vackra templet. Tornet har en höjd af 90 meter ( 300 fot) och utgöres till nära hälften af $\sin$ höjd af en genombruten järnspira, hvars utseende dock väl mycket paiminner om filigramsarbete.

Kyrkan visas under maj-sept. tisdag och torsdag kl. 12-2 (afgifi 25 öre) samt 1ördag 12-2 (fritt). Under den iterstiende delen af arret visas den tisdag och torsdag kl. 12-2 (afgift 25 ore) efter till-
sigelse hos virdaren, som traflias ki, $12 \mathrm{f}, \mathrm{m}$. 1 Riksmarskalkslimbetets formak a K. Slotet. A andra tider efter öfverenskommelse med vardaren.

Det inre af kyrkan är vackert och ljust. Sedan gudstjenst upphört att firas i densamma, har alt som dertill hör borttagits; endast orgeln och altartaflan finnas kvar. Vaggarne prydas af de affidne serafimerriddarnes vapensköldar samt af i krig tagna fanor, flaggor och andra trofeer.

Kyrkan är numera en enda stor grafplats. Dän hvila de flesta af Sveriges konungar, härförare och statsmän, och den utgör fortfarande grafplats för den kungliga familjen. Golfvet består hufvudsakligen af grafstenar, öfverallt pả väggarne sitta epitafier, och ett betydande antal grafkor iro sammanbygda med kyrkan. Hvart man vänder sig, mötes ögat af nalgot, som erinrar om ett eller flere af våra stora mimnen.

I högkoret sitfa tvänne kenotafier (minnesvårdar), uppsatta af Johan Miftill minne af Magnus Ladulas och Karl VIII Knutzson.

Närmast intill altaret pâ södra sidan ligger det Gustavianska grafkoret, uppfördt 1633 i götisk stil med korshvalf. Det upplyses af 7 hö̆ga, smala fönster, under hvilka på yttre sidan sta inristade i stentaflor följande inskrifter:

In angustiis intravit, pietatem amavit, lostes prostravit, regrum dilatavit, Suecos exaltavit, oppresnos liberuvit, moriens triumphavit, (Han började med svara virf, L -
skade gudsfruktan, nedgjorde fienderna, utvidgade riket, eldade svenskarne, befriade de fóriryckte, segrade 1 döden).

Nedgaingen till grafkoret är i kyrkan. I detsamma hvilar Gustaj II Adolf sedan 1634. Hans kvarlefvor flyttades 1832 i en sarkofag af grōn marmor, som Gustaf III lǎtit förfairdiga i Italien för sin faders lik. Sarkofagen omgifves af fanor och troféer. I koret hvila numera konungarne Adolf Fredrik, Gustaf III, Gustaf IV Adolf och Carl XIII, drottningarna Maria Eleonora, Lovisa Utrika, Sofia Magdalena och Hedvig Elisabeth Charlotta samt flere hertigar.

Bredvid det Gustavianska grafkoret ligger det Bernadotteska grafkoret, uppfórdt efter ritning af Scholander 1859 i renhissansstil. Hä hvilar Karl XIV Johan i en sarkofag af Älfdalsporfyr, en kopia af Agrippas sarkofag och ett af de yppersta arbeten, som utgatt frain Älfdals porfyrvärk. Utom stamfaderns ligga begrafna i detta kor konungarne Oskar I och Karl XV, drottningarna Desideria. Josefina och Lovisa samt prinsarne Gustaf, August och Karl.

Pa norra sidan invid högkoret befinner sig Karolinska grafkoret. Det bygdes 1686-1743 efter ritning af N. Tessin i nyitaliensk stil af huggen sandsten och afviker belt och hållet frản såväl kyrkans som de öfriga grafkorens stil. Det utgör en aflång fyrkant med afrundade hörn, hvilar på en underbyggnad med 3 dagöppningar samt uppbär en dôm prydd med kunglig krona. I det inre bildar offra grafkoret en afling fyrkant med tre stora nischer och en bågöppning inåt kyrkan samt prydes af 8 korintiska kolonner och ett stort antal troféer. I midten af sjalfva koret stair Karl XII:s sarkofag af svart marmor, omgifven af Fredrik I:s och Ulrika Eleonoras sarkofager. I grafhyalfivet eller det undre koret hvila Karl X, Karl XI, Hedvig Eleonora och Ulrika Elconora d. ü., prinsessan Hedvig Sofia, kronprinsen Karl August samt Karl XI:s tre söner Gustaf, Ulrik och Karl Gustaf.

Pả kyrkans norra sida ligga vidare foljande grafkor: Lewenhauptska på östra sidan om kyrkans norra dörr, Wachtmeisterska och von Forsenska på västra sidan om kyrkans norra dörr samt Torstenssonska vid kyrkans nordvestra hörn. I det forrstnämda af dessa grafkor hvilar segraren vid Liesna,
grefve Adam Ludvig Lewenhaupt, död i rysk faingenskap 1719, i det senare grafkoret hvila Lennart Torstensson och hans ättlingar. Det prydes af troféer och en i hvit marmor utförd bildstod af grefve Lennart Torstensson.

Pả kyrkans södra sida ligga Vasaborgska grafkoret, bygdt af Gustaf II Adolfs son, grefve Gustaf af Vasaborg och numera tillhörigt grefliga ätten von Rosen och friherrliga ätten Fock, samt Banérska grafkoret, i hvilket förvaras faltherren Johan Banérs kvarlefvor. Sistnämda grafkor prydes af Johan Banérs porträtt och rustning samt en mängd troféer.

Strax till höger om Riddarholmsbron ligger Riksgäldskontorets hus, fordom tillhörigt furst Hessenstein. Intill detsamma stöter Riksarkivets hus, öfver hvars port sitta dess förste egare grefve Fredrik Stenbocks och hans grefvinna Katarina de la Gardies vapen.

Riksarkivet air tillgãngligt söck-| varas de dyrbaraste samlingarna nedagar $\mathrm{k} 1.10-\mathrm{t} / 3$, om sommaren afven $\AA$ eftermiddagarne. Dïrför, titl Sveriges historia.

Vidare folja Norstedtska boktryckeri-etablissementet, hvars nya ståtliga byggnad vänder sin fasad åt strömmen, Topo-grafiske-heneme-Generalstabens hus, förut Frimurareordens hus, sant väster därom Stockholms atads auktionskammare och Allmänna pantlảneinrättningen.

Midt emot Riksgäldskontorets och Riksarkivets hus, pâ andra sidan om Birger jarls torg ligger det s. k. Kungshuset, bygdt af Karl Gustaf Wrangel och efter slottsbranden 1697 af kungliga familjen användt till residens till 1754. Svea hofrätt, Kammarkollegium, Statskontoret och Skattkammaren äro här inrymda.

I Skattkammaren forvaras de kungliga regalierna.
På andra sidan om den gränd, som söder om Kungshuset leder ned till Riddarholmshamnen, ligger Kammarrättens hus med lokaler för Sjöförsvarsdepartementet, Marinförvaltningen, Domänförvaltningen och Kammararkivet, i hvilket jordeböcker, kronorikenskaper och andra vigtiga handlingar rörande förvaltningen förvaras.

Bakom Riddarholuskyrkan och skiljd från denna genom en smal gata ligger en komplex af byggnader, i hvilken riksdagen och dess afdelningar hafva en nödtorftig lokal. Riksdagshuset lär stå på den tomt, där Gråmunkeklostret fordom låg, och har nppstått genom sammanbyggnad aff. d.

Riksens ständers hus och det gamla Hebbeska huset. Kamrarnes salar prydas af talmännens porträtt.

Kamrarnes salar visas efter tilsigelse hos vaktmilstaren, som bor 1 Riksdagshuset.

Gâr man frïn Riddarholmsbron ned för trappan till kajen ntefter sammanbindningsbanan samt foljer denna och gågbron, som ligger sida vid sida med järnviligsbron, kommer man till den lilla vackert belagna ôn Strömsbory med utvärdshuset af samma namn.

Mellan Strömsborg och platsen bakom Riddarhuset uppräthailles trafken medels roddbatat. Frain planen utanfơr Centralstationen
kotmmer man liftast till Strömsborg genom att folja den med tämvilgsbron sammantygda gaingbron.

Snedt emot Strömsborg, men på andra sidan järnvägsbron, ligger den nybygda, elegant inredda Stockholms stads bad- och siminrätlning med praktiga allmänna och enskilda bassänger. Den längst bort beligna delen af badhuset âr imredt till kafé. Man har därifrån en tilltalande utsikt öfver Mälaren.

Pris for ett bad: för berre 25 ôre, for damer 20 öre, for gosse, som badar i skolbassängen, 20 ore, med ritt till dusch 35,25 och 80 ôre. For enskild bassing betalas

30 till 50 öre, beroende pã antalet samtidigt badande och bassāngens storlek. Rakstuga finnes i badhuset.

## 4. Norrmalm.

Norrmalm med Vasastaden utgör fortfarande den största, rikaste och bäst bebygda delen af hufvudstaden, ehuru den p̊ sista tiden fått en maiktig medtaiflare i Östermalm eller Ladugairdslandet. De flesta mera betydande offentliga institutioner af yngre datum äro ocksă där belagna.

Si̊som forut är nämdt forbindes Norrmalm med Staden och Piddarholmen genom trenne broar, Norrbro, Vasabron och gangbron utefter sammanbindningsbanan. Framfor Norrbro ligger Guataf Adolfs torg, som utgör en värdig utgångspunkt för de gator, som därifrån utgå och genomskära Norr-
malms bäst bebygda delar. Fordom kalladt Norrmalmstorg, erhöll det sitt nuvarande namn efter hjailtekonungens staty, modellerad af Larchevesque och rest 1796.

> Statyn förestiller konungen till|omgifves af prydliga gaskandehilst och star pà en piedestal of grün syensk marmor. Sockeln lir af granit och prydes af medaljongportratt af Torstenson, Wrangel, Banér och Königsmarck. Statyn tabrar.
> Det var pâ Gustaf Adolfs torg, som de upproriske dalkarlarne 1748 tvingos att nedlagga vapen.

Det i söder mot Norrbro och strandmurarne kring strömmen öppna torget omgifves i öster och väster af tvänne till sina fasader alldeles lika byggnader, kungl. stora teatern och arfprinsens palats.

Stora teatern bygdes af Gustaf III efter ritning af Adelcrantz pâ den plats, dïr fornt de la Gardieska och Ekebladska palatsen lăgu, och invigdes dèn 30 sept. 1782 med uppforandet af operan © Cora och Alonzo». Fasaden at Gustaf Adolfs torg prydes af korintiska pelare och pilastrar. Pâ en sten a frontespisen, omgifven af två liggande lejon som hailla en sköld med svenska vapnet, läsas orden $\Rightarrow$ Gustavus III patriis musiss (Gustaf III åt de fosterländska sainggudinnorna).

Teatersalongen har 5 logerader och anses rymma omkring 1,000 personer. Den ïr särdeles väl bibebällen och utmärker sig genom sin fortrittliga akustik. Utom salong, scen och korridorer inrymmer teaterhuset 176 rum.

I teaterhuset firo hl. a, inrymth Finaisdepartementets kentroll-
och justeringslyrá (ingàng frin Strömgatan) samt Operakällaren och Operakaféet (inging frân Arsenalsgatan).

Under en maskeradbal på Stora teatern matten mellan den 15 oeh 16 mars 1792 triffades Gustar III af den mördareknia, som giorde slut pî hans lif.

Arfprinsens palats, bygdt af Lennart Torstenson, inköptes 1783 af prinsessan Sofia Albertina och ombygdes dairefter af henne till likhet med operahuset. Sedan 1857 läses pa dess frontespis inskriften: sofia Albertina redificavits (bygdt af Sofia Albertina). Enligt prinsessans testamente är detta palats anslaget åt den aldste af arfprinsarne, som näst efter kronprinsen eger arfsrätt till kronan.

Vid Gustaf Adolfs torgs norra ända, mellan Malmorgsoch Regeringsgatorna, ligga Hotell Rydberg och Celsingska huset. Bygdt för af grosshandlaren A. Rydberg till anskaffande af ett $>$ Hotel de Ville» donerade medel, är Hotell Rydberg uppfördt i renässansstil. Det ligger på samma plats
som det bekanta Kastenhof, som var pâ en gång källare, faingelse och lokal för Stockholms stads norra kämnärsrätt.

Frin Gustaf Adolfs torg leda foljande gator: i ö. och v, förbi torgets södra sida, Strömgatan, som i ö. leder förbi Operahuset och Kungstraidgärden till Blasieholnen, och i v. förbi Arfprinsens palats till Rosenbad eller den öppna platsen vid slutet af Fredsgatan; in. Malmtorgsgatan, som leder till Brunkebärgs torg, och Regeringsgatan; i 0 . Arsenalsgatan, som går fơrbi Operahuset, genom Kungstridgården till Blasieholmen; samt i v. Fredsgatan, som skir Drottninggatan och leder till den öppna platsen Rosenbad.

Följer man Arsenalsgatan, kommer man närmast till en liten oregelbunden öppen plats, Jakobs torg. Pă södra sidan om torget ligger Operans prydliga trädgird, i hvilken Operakaféets innehafvare under sommaren drifver schweizerirōrelse utan gratismusik. Vid torgets norra ända ligger

Jakobs kyrka, grundlagd af Johan III, invigd 1643 af Kristina. Tornbyggnaderna nedbrunno 1722, hvarefter det nuvarande tornet uppfördes 1735. Kyrkans yttre är, liksom kyrkornas i allmảnhet i hufvudstaden, foga markligt. Endast portalen it Jakobs torg - en skänk af Henrik Fleming anses sisom ett mera betydande konstvärk. Kyrkans inre är ljust och prydligt, altartaflan, af Westin, foreställer Kristi förklaring. Pa kyrkogârden hvilar skalden J. H. Kellgren och i kyrkomuren sitter en minnesvård af marmor öfver abbé Michelessi.

Strax $\overline{0}$. om Jakobs kyrka ligger Kungsträdgairden (Kart XIII:s lorg), som genomskäres af Arsenalsgatan och som stricker sig i n. och s. mellan Hamngatan och Strömgatan. Den prydes of dubbla alléer lïngs efter östra och västra lângsidorna samt af buskager, gräsmattor och blomsterkullar i midten. På den norra och ursprungliga delen af Kungstrïdgairden reste Karl XIV Johan 1821 sin forretrïdares Karl XIII:s staty, modellerad af Göthe. Statyn omgifves numera af 4 af Fogelberg ypperligt modellerade lejon. Närmare Arsenalsgatan, pâ den plats, der fordom Näckströmmen foll ut i Saltsjōn, stăr sedan 1873 Molins fontän, gjuten i brons och förestallande Necken spelande for Ägir och hans döttrar. På torgets södra del, ofta kallad Karl XII:s torg, reser sig sedan 1868 Karl XII:s staty, modellerad af Molin oeh, i
4. Norrmalm.
motsats till Karl XIII:s, af värkligt konstvärde. Den omgifves af 4 i krig tagna mörsare.

Kungstrildgârden ufgôr f, n, hufvudstadens fashionablaste promemadplats. Vid middagstiden vimla de ostra alleerna af promenerande, medan om aftuarne innu talrikare skaror, lockade af gratismusikens i Blanchs kafe toner, vandra fram och tillbeka $f$ de vilstra alleerna.

Kungstraidgirden var i aldre tider en tridgard för konungafamiljens räkning och omtalas redan pá Erik XIV:s tid. 1767 restes i densamma Fredrik I:s byst pá den plats, der nu Karl XIII:s staty stâr. Först på 1700 -talet fick allmilinheten tilitride till densamma,
oeh den blef dà smart en förlustelseplats af gladaste slag. Karl XIV Johan lat totalt odeligga de vackra anlagggningarna och forvandla platsen, som efter gamla Dramatiska teaterns brand 1825 utstrlicktes till strommen, till ett sandhat for att hafya en skadephats för sina milltärrevyer. Platsen erhöll officielt namnet Karl XIII:s torg, men detta namn undantringes efter hand af det gamla, sedan Stockholmis stad fatt platsen pä sig öfverlâten och latit auyo forse den med dyrbara planteringar.

Vid västra sidan af Kungsträdgården ligger strax n. om det lilla vattenserveringsstället ett af bolaget Casino uppfördt hus, som utmärker sig genom ett tilltalande yttre. Dess tvänne vâningar upptagas af Lilla sällskapets lokaler, och i jordvåningen är ett synnerligt elegant kafé (utan spirituosautskänkning) inredt. Närmare Hamngatan ligga Blancha konstsalon, där förnämligast utländske mästares taflor utställas, samt Konstföreningens hus, i hvars nedra våning Blanchs kafé är inrymdt och hvars öfra våningar upptagas af Konstföreningens tafvelexposition.

Blanchis konstsalong öppen hvardagar $10 \mathrm{f} . \mathrm{m} .-5$ e. m., söndagar 1-4 e. m. Intrildesafgift văxiande, vanligen 1 kr .

[^2]dande af mer eller mindre sframstảende utländska artisters.

Konstforeningens utställning (ingi̊ng fran Viastra trïdgärdsgatan) öppen söcknedagar, utom mảndagar, 11 f. m. -4 e. m., afgín 25 ore; söndagar 1-4 e. m., afgift 10 öre.

Vid Hamngatan, midt emot Kungsträdgärden, ligger borgerskapets f . d. änkhus ( $\mathrm{N}: \mathrm{o}$ 18), numera inredt till lokaler för Praktiska arbetsskolan och källaren っKungstrïdgairden* (f. d. Tre Remmare) m m. I huset bredvid har Th. Blanch sin konsthandel.

Mellan Hamngatan och Strömmen, pà östra sidan om Knngsträdgården, går Kungsträdgärdsgatañ (Östra trädgärdsgatan), utmärkt genom flere vackra byggnader. I hörnet mellan Hamn- och Kungsträdgairdsgatorna ligger Davidsonska huset.

Bjalfva hōrnet af sistnämda hus utgoures af ett cirkelrundt torn, hrars bottenvivining stodes af kolonner af slipad granit, och hvars öfversta del krơnes af ett slags lanternin med runda gluggur, hvarufver reser sig en kupol med fina areter. Fasaden it Kungsträdgardsgatan har ett utspringande midtelparti, hvars öfre del prydes af 4 fristande kolon-
ner af slipad granit. Kolonnerna ntricka sig genom de bâda ofversta viningarna och uppbira ett listvärk, som ofver midtelpartiet bildar en fronton, Inuti livilken filtet upptages af tvî halfiggande figurer i hog relief, konsten och industrien. Pif sjelfva toppen tronar Svea med akold och lejon, och frontonens hörn prydas of antika trefotter af sink.

I hörnet mellan Kungstriidgärds- och Näckströmsgatorna ligger Barclayska eller Wallenbergska huset, uppfordt efter ritning af Scholander och utmärkt genom sin enkla, rena stil. Vid midten af gatan ligger Dramatiska teatern, uppford 1842 of kapten A. Lindeberg, hvars porträtt pryder arkaden offer scenen, och rymmande omkring 640 personer. Nästa hus är Järnkontorets lokal, uppfördt efter ritning af Kumlien. Huset, hvars rena former ådraga det uppmärksamhet, prydes under taklisten af en af Fr. Kjellberg utford, berömd fris, som framstaller drag ur järntillvärkningens historia.

Den korta Näckströmsgatan leder frân Kungstridgảrden till den vackra Berzelii park, hvilken stricker sig mellan Norrmalnistorg oeh Nybrohamnen. Parken har erhallit sitt namn af den staty, som, modellerad af Qvarnström, 1858 dar restes till minue af den moderna kemiens fader, Jakob Berzelius. Vid parkens västra sida ligger Berns salong med utmärkta serveringslokaler. Hvarje eftermiddag oeh kvall utfores af etablissementets orkester musik i den stora salongen eller, om väderleken det tillăter, från en paviljong utanfor i parken. Sōder om Berns salong med fasad at Berzelii park ligger den vackra mosaiska synagogan, uppförd efter ritning af Scholander i österländsk stil.

Syuagogan visas dagligen, efter $\mid$ bor i församlingens närbelägna skoltillsagelse, af vaktmästaren, som hus.

I hörnet af Kungsträdgairdsgatan och Blasieholmshamnen reser sig pả Mindre teaterns förra tomt det s. k. Palmeska huset, tillhörigt ett konsortium och uppfordt efter ritning af öfverintendenten Zettervall i italiensk renässansstil. Första våningen uppbäres af präktiga kolonner af svart slipad granit.

Fortsitter man vandringen frän Kungsträdgârden utefter Blasicholmshamnen till Skeppsholmen (se nedan), ser man
4. Norrmalm.
strax till vänster om Palmeska huset den s. k. Fersenska terrassen, skapad af riksridet Axel Fersen på platån af en delvis bortsprängd klippa. Från denna praktfulla, i sitt slag i hufvudstaden enastaiende trädgardsanläggning har man den vackraste utsikt öfver Norrström, Slottet och Norrbro. I terrassens hvalf är den spanska vinfirman Lacaves stora lagerkällare inrymd, och bakom densamma reser sig det stâtliga Sörensenska huset, hvars fasad vetter ât Blasieholms torg.

Södra Blasieholmshamnen omgifves numera af en rad af stảtliga byggnader. Främst kommer Girand Hôtel, Stockholms förnämsta hotell, bygdt i fransk hotellstil. I jordviningen ligga kaféerna med frukost- och afton-restuarant, bil-jard- och läserum $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. Såsom sevärdt bör omniimnas ett litet kaférum, hvars väggar och tak äro klädda med porslin. De öfriga våningarna innehålla, utom 300 rum för resande, en präktig festivitetsvåning samt matsal. Frin takbalustraden har man en vidstrïckt utsikt.

Intill Grand Hôtel stöter det slottslika Bolinderska huset, uppfordt efter ritning af H . Zettervall i veneziansk renässansstil med förgylda hörntorn. Det lysande yttre motsvaras af ett lika lysande inre. - Närmast i ordningen följa norska ministerhotellet, innanför en liten plantering, samt det oregelbundna Edelstamska huset. Genom en liten täck yark, prydd af Molins Bältespännare i brons, skiljes detta hus fràn Nationalmuseum (se afd. 6).

Vi hafva folljt Blasieholmen utefter den södra hamnen. Stora stråkvägen till det inre af denna med eleganta palats bebygda sel af hufvudstaden är Arsenalsgatan, vid hvilken ligga Hypoteksbankens lokal, Sällskapets hus och öfverintendenten von Dardels hus, hvari Militürsällskapet har sin lokal. Vid Blasieholms torg ligga utrikesministerhotellet och det ofvan omtalade Sörensenska huset.

Resande ertalla efter aumalan af en ledamot tillträde fill Sallskapet.

Frain Blasieholms torg leder östernt en kort gata, vid hvilken ligga på vänster hand Frimurareordens hus, fordom tillhörigt bl. a. Magnus Stenbock, och Nya teatern, den största i hufvudstaden (beqväma sittplatser för 1,230 personer), men mindre god i akustiskt hänseende. Pă höger hand ligger Blasieholmskyrkan, vanligen kallad Beskowska kyrkan
efter sin pastor, hofpredikanten G. E. Beskow. Den uppfördes 1867 och är inrittad till frikyrka efter utländskt mönster.

Flere af Frimurareordens vackna salar visas efter tillsägelse hos vaktmlataren, som bor i huset.

Drickspengar 1 kr . I samma hus restamant.

Förbi Blasieholms torg fortsitter Arsenalsgatan till Nybrohamnen. En präktig hamnbyggnad är anlagd utefter Norra Blasicholmshamnen och sträcker sig ända fram till Skeppsholmsbron. Vid Norra Blasieholmshamnen ligger Musika. liska akademiens fula hus med lïrorum och en stor konsertsal.

Från Gustaf Adolfs torg går Regeringsgatan i rak nordlig riktning. I rikedom på butiker och magasin har den börjat intaga en jämnbördig stâllning med Drottning- och Västerlanggatorna. Vid densamma ligga J. Lejas och J. Sörmans etablissementer för nyttighets- och lyxartiklar, samt C. G. Hallbergs juvelerarebutik.

Mellan Gustaf Adolfs torgs nordvästra hörn och Brunkebärgs torg löper den korta men breda Malntorgagatan, vid hvilken nu reser sig Inteckningsgarantiaktiebolagets stảtliga palats på den plats, dar fordom det fula Palfinska hnset stod. I bottenvånịigen hafva Fritze's bokhandel - hörnet mot Fredsgatan - och Eskilstuna-magasinet - hörnet mot Jakobsgatan (Nya Kungsholmsbrogatan) - sina lokaler. Vid Jakobsgatan ligga Svenska Lakaresällskapets hus, Varmbadhuset och källaren Hamburger Börs.

Det historiskt ryktbara Brunkebärgs torg har en tämligen oregelbunden form och vanprydes af den midt pia torget placerade ikarestationen. I hōrnet af torget oeh Herkulesgatan ligga på ena sidan Hotell Kung Carl och ả den andra Hotell Kanan. I detta och angränsande hus' bottenvảningar ligger Akerlunds storartade etablissement for sängar och sängkläder. At norr intages torgets hela bredd af en valdig byggnad, det s. k. Brunkebärgs hotell. Vid nordvästra delen af torget ligger Handteärksföreningens hus, fordom kalladt »Hotel de la Croix $\quad$, hvari inrymmes föreningens permanenta utstallning och försiljning af svenska industri- och slöjdalster. I

## 4. Norrmalm.

samma hus har det till den svenska konstslöjdens forrädling i konstnärlig och fosterländsk riktning stiftade sällskapet Handarbetets vänner sin lokal. För öfrigt inrymmes i huset bl. a. källaren Runan.

Oster om Brunkebärgs torg och parallelt med Regeringsgatan löper den korta Norra Smedjegatan, bekant för sina många smă hotell. Vid densamma ligger Katolska kyrkan eller S:t Eugenias kapell, bygdt 1836, ombygdt 1866. Dess altartafla är målad af Sofie Adlersparre, och en der befintlig madonnabild af marmor iir modellerad af Byström.

Frain Malmtorgsgatan och Brunkebärgs torg leda i vïster Jakobsgatan (Nya Kungsholmsbrogatan), Karduansmakaregatan, Lilla och Stora Vattugatorna samt Brunkebärgsgatan (Odensgatan) ned till Drottninggatan, hvarifrản de fyra förstnämda fortsättas ned till Vasagatan (Klara strandgata), medan den sistnämda slutar vid Klara kyrkogård. At öster gâ Jakobsgatan, som slutar vid Jakobs kyrka, och Herkulesgatan, som förenar Brunkebärgs torg med Norra Smedjegatan och Regeringsgatan. Pä ömse sidor om Brunkebïrgs hotell öppna sig tvänne gator, i väster Beridarebansgatan och i öster Malmskilnadsgatan.

Malmskilnadsgatan, som skäres af ett stort antal tvârgator, leder upp till Johannis plan och är bebygd med stora hus. Vid densamma ligga Baptistförsamlingens kyrka och Arbetareföreningens nya hus. Johannisplan har sitt namn efter den numera nedrifna Johannis kyrka af trä, i hvars ställe en ny kyrka af sten är under byggnad. Sjalfva kyrkogarden, en af de största inom Stockholm, användes numera till promenadsplats. Pa densamma ligger begrafven den ryktbare generalen C. v. Döbeln, öfver hvilken en praktfull minnesvård restes 1861. Invid kyrkogården ligger Stockholms brandkars hufoudstation, frản hvars vakttorn man har en vidsträckt utsikt ofver hufvudstaden.

Från Johannis plan fortsättes Malmskilnadsgatan förbi vïstra sidan af Johannis kyrkogård af Dübelnsgatan.

Den korta Beridarebansgatan leder från Brunkebärgstorg förbi Klarabärgsgatan och dess fortsättning, Hamngatan, till Māster Samuelsgatan. I hörnet af denearmma och Hamnga$\tan$ ligger Gymnastiska centralinstitutet på den plats der fordom >styekgjutaregården> eller kanongjuteriet lăg. I fonden
af Beridarebansgatan ligger Telniska skolans rymliga, men illa bygda lokal. Där äro inrymda skolans bibliotek och modellsamlingar, Landtbruks-akademiens museum samt Geologiska byrain och dess samlingar.

Tekniska skolans blbliotek och modellsamilingar aro fritt tiltgangliga hvardagar $3-9$ e. m. samt

Nindagar $101 / \mathrm{f}, \mathrm{m},-121 / \mathrm{ce}, \mathrm{m}$. ; Landtbruks-akademiens muscum hvardagar $12-3 \mathrm{c}, \mathrm{m}$.

Landıbruksakademien, som förr innehade den tomt, pâ hivilken Tekniska skolan nn stär, har sin lokal Mäster Samuelsgatan 43.

Biblioteket öppet onsdagar och lörlagar $12-2 \mathrm{e} . \mathrm{m}$. Eritt tilltride.

Mellan Mister Samuelsgatan och Hatorget ga pí hvir sin sida om Tekniska skolan Sujdgatan (Yästra Beridarebansgatan) och Sergelgatan (Ostra Beridarebansgatan). Sina gamla namn hade dessa gator derif, att platsen mellan dem fordom begagnades till rămnarebana, pi
hivilken de kungliga karusellerna hōllos. Pai denna plats lat sedermera koumg Adolf Fredrik bygga Kina slott, hvilket sedan I hemHghet utördes till Drottningholm och skanktes it Lovisa Ulrika. Vid slöjdgatan ligger Nya elemontarskolan, vid Sergelgatan Meto dihteirramilingenm-lwapeH Belldiemskyrkan.

Pa Hölorget, Norrmalms förnämsta salutorg, anlades 1880-82 en präktig saluhall af järn och sten, hvilken inrymmer 118 saluplatser, och som genomskäres of 4 gingar på längden och en på bredden.

Såsom forrut nämts gå från Gustaf Adolfs torg at väster tvänne gator pâ ömse sidor om arfprinsens palats, nämligen Strömgatan och Fredsgatan. De skäras båda af Drottninggatan och leda till Rödbotorget.

Strömgatan, hvars namn tillkännagifver dess läge utefter Norrström, har att uppvisa, utom den at strömmen vettande fasaden af arfprinsens palats, äfven den med joniska pelare prydda fasaden af Bondeska palatset. I hörnet af Ström- och Drottninggatorna har Char. Hammer sitt museum af dyrbarheter.

Fredsgatan mellan Gustaf Adolis torg och Drottninggatan utmärker sig genom präktiga butiker.

Stockholms förnāmsta gata är fortfarande Drottninggatan, hvilken börjar vid Norrström och sträcker sig upp till Ob servatoriiplan, och hvilken har att uppvisa ett det praiktigaste perspektiv med den branta Kungsbacken i fonden. Freds-
gatan utgör den beqvämaste förbindelseleden emellan Gustaf Adolfs torg och Drottninggatan. Denna betraktas altjämt af Stockholmarne si̊som sgatans par preférence, och den är också en af hufvudstadens mest trafikerade gator. Utefter densamma ligga de flesta af stadens förnämsta butiker. Bland de präktiga husen och butikerna vid densamma må här endast nämnas: Nordstjernans hus med Samson och Wallins bokhandel pà nedra botten (N:o 7), Dufvas nysilfverbod och Myrstedt och Sterns stora etablissement för mattor och möbeltyg (N:o 11), Forssells pelsvaruhandel (N:o 10) samt Sveas hus (N:o 13).

Det for sin massa berömda Pihlska huzet är numera blott ett minne. En stor del af detsamma âr nämligen nu rifvet för att lämna plats åt Kungzgatan, som förbinder Drottninggatan med Kunysbron och Kungsholmen, och som prydes af stâtliga palats, bland hvilka i första rummet märkes von Rosenska huset, nu tillhörigt försükringsbolaget Nordstjernan, i hörnet af Drottninggatan.

Vid Kungsbackens början ligger Drottninggatans och ett af hufvudstadens vackraste partier, nämligen den stora fyrkant, hvars sydliga och norra hörn upptagas af de tvănne alldeles lika, i renässansstil uppförda byggnaderna apoteket Nórdstjernan och Hotell Phoenix. Mellan dessa hufvudbyggnader ligga tvänne paviljonger, i hvilka en del af Nordiska muscets samlingar (se afd. 7) äro inrymda, samt en öppen planterad plats, bakom hvilken reser sig Norra latinlärovärkets palatslika byggnad, uppörd efter ritning af H. Zettervall.

Fofjer man den söder om apoteket Nordstjernan Iöpande Barnhusträdgairdsgatan í östlig riktning, kommer man till den nyspraingda, med mycket arbete och kostnad fullbordade Brunkebärgstunneln,som leder genom Brunkehärgsäsen till

David Bagares gata. Genom denna tunnel har en bekvăm forbindelseled öppnats mellan offe delen af Norrmalm och Ostermalm.

For passage genom tunneln erlagges en afgift af 2 öre.

Mellan Wallin- och Kammakaregatorna, phi östra sidan om Drottninggatan ligger vid en öppen plats Vetenskapsakademiens hus, som omfattar ett helt kvarter och vinder fyra präktiga fasader åt de gator som begränsa kvarteret, medan en stor tvärbyggnad i det inre delar tomten i tvänne delar.

Haset lir till en del uppfördt af den rike och inflytelserike brygga-
ren A. Westman, oeh 1809 hade Adlersparre sitt högkvarter dilmatades.

I akademiens hus inrymmes dess naturvetenskapliga bibliotek ( 40,000 band) samt Naturhistoriska riksmuseet. Stiftadt 1820 och sedermera utvidgadt genom donationer, köp och byten, intager detta museum numera en ganska hög rang bland likartade samlingar i Europa. Det bestar af fyra afdelningar, en mineralogisk, en botanisk, en zoologisk och en palzontologisk. I synnerhet de mineralogiska och zoologiska samlingarna utmärka sig genom stor rikedom.

Vetenskapsakademiens bibliotek, tillghingligt (utom $15 \mathrm{juni}-1$ jull) onsdagar och lördagar 12-2 e. m. Fritt.

Naturhistoriska rilsmuscoum ôppet helgfria onsdagar $12-2$ och söndagar $1-3$ fritt samt lördagar 12-2, afgift 25 öre : andra dagar och tider mot en afgift af $1 \mathbf{k r}$.

I hörnet af Adolf Fredriks kyrkoplan och Hollindaregatan ar Vetenskapsakademiens etnografiska samling inrymd.

Etnografiska samlingen, Hollḱndaregatan 15, ingang fran Adolf Fredriks plan, âr tillganglig onsdagar och lordagar 12-2. Afgif 25 ore.

I fonden af Adolf Fredriks plan ligger Adolf Fredriks kyrka, bygd af Adlererantz i italiensk stil i form af ett grekiskt kors och invigd 1774.

Frin hufrudbyggnader reser sig ett àtikantigt toru med $\mathbf{d o m}$ och lanternin. Kykan ar ljus, Altarprydnaden, af Sergel, forestaller Kristi uppstandelse. Af Sergel îr afven dot i kyrkan befintliga moHumentef ofter Curtesills, hvars stoft till 1666 hvilade pa kyrkogarden, men sedan flyttades till Paris.

Monumentet forestaller en bevingad genius, som med ena handen Iyfter thickelset frain verldsgloben och med den andra hailler en fackls. Pa kyrkogarden hvilar under en vard af granit J. T. Sergel. Âfven B. Lidner har där sin graf, och Svenska akademien har pa densamma latit resa en minnesvird.

Vid slutet af Drottninggatan, strax ofvan Kungsbacken ligger Tekniska högskolans andamålsenliga och státliga hus ₹q. (Nir 95), uppfordt 1867 efter ritning af Scholander, och därbredvid Bärgsskolan.

Tekniska hougskolans bibliotek och öfriga samlingar tillgāngliga
mandagar och torsdagar $12-2$ e. it. Frits.

Ungefär midt for Bärgsskolan ligger $\mathrm{på}$ den nu återstående högsta punkten af Brunkebïrgoasen Vetenskapsakademiens astronomiska observatorium. Det bygdes 1848-53 och förseddes 1877 med roterande kupol.

Väster om Tekniska högskolan utbreder sig den nya stadsdelen Vasastaden (se nedan). Ifrin den s. k. Observatoriiplan fortsittes Drottninggatan till Norrtull af Norrtulls-
gatan, som numera är omgifven af stora och prydliga hus. Invid densamma ligga bland annat åtskilliga filantropiska anstalter, nämligen Idiothemmet (N:o 16), Stadsmissionens barnhem ( $\mathrm{N}: 0$ 20), Borgerskapets änkhus ( $\mathrm{N}: 0 \mathrm{21}$ ) samt Tysta skolan ( $\mathrm{N}: 0$ 25) för uppfosiran af smärre döfstumma barn. Den stáligaste byggnaden vid denna gata är Stockholms stads nya allmänna barnhus (N.o 14), uppfordt i paviljongstil.

Saisom förut omnämts leder Fredsgatan frân Gustaf Adolfs torg ned till Rödbotorget. Vid detta torg ligger Fria konsternas akademi. Denna har sitt nuvarande utseende sedan 1844 och bestâr af en hufvudbyggnad och två flyglar. Den mellanliggande gärden afskiljes frân torget genom ett järnstaket. Hufvudbyggoadens fasad prydes af fyra bilder af Qvarnström, hvilka foreställa målare, bildhuggare, byggnadsoch gravyrkonsten, samt af porträttmedaljonger af framstaiende mästare i bildande konst. I hufvudbyggnadens stora vaining äga utställningarna af elevernas arbeten och af konstvärk rum.

Akademiens bibliotek ar öppet $\mid-12 \mathrm{f}, \mathrm{m}$; ; mider ferierna fredagar under terminerna sücknedagar 11 och lördagar $1-2 \mathrm{e}, \mathrm{m}$. Fritt.

Vid samma torg ligger det nyligen uppförda Posthuset eller Centralpostkontoret.

Öster orn posthuset går Postgatan (Klara södra kyrkogata), hvilken leder rakt fram till Klara kyrka.

Den upprördes af Johan III 1572-75 pa ruinerna af det af Magnus Iaduläs grundade Klara kloster, men forstördes I den fruktansvärda Klarabrauden 1751. Redan 1753 var den âteruppbygd; endast det höga tornet saknades och var ersatt af ett lagt och fult. Detta ar dock nu mera rifvet och i dess statle reser sig sedan if fol en vacker kopparklādd spira, hyars spets når en höjd af 104 m . (350 f.). Numera ir kyrkan en af hufvudstadens vackraste. Ett synnerligen vackert konstvärk ar allarprydnades af Sergel. 1 midten af densamma sitter en af Hoffmann utfürd kopia efter Rubens' taffa
-Kristi nedtagande frain korsets. Taflans infattning utgöres pi sidorna af korintiska pelare och pllastrar af italiensk marmor, som uppbăra a ena sidan Gamla Testamentets sinnebilder, arken, lagtaflorna och robkelsekaret, och pA den andra Nya Testamentets, kaiken, korset och den uppslagna bibeln. Ofver det hela strilar en sol, hivars midt upplyses of ett rundt fơnster. $\AA$ ة̈use sidor oin altarbordet knăböja tyänneänglar. Pa den vackra kyrkogairden, som numera anvandes endast till promenadplata, axo minnesvardar resta öfver flere i vír bistoria framstaiende personlighe-
ter, sâsom C. M. Bellman, Anna Klockaren bor Kiara vistra kyrkoMaria Lenngren och C. G. af Leopold. I gata 14 A.

Från Klara kyrkogârd utgå och till densamma stôta flere gator. Klara östra och västra Kyrkogator löpa jümns kyrkogârdens östra och västra sidor och sluta bỉda vid Klarabärgsgata. Den östra börjar vid Stora Vattugatan, medan den västra ïr utstríckt s. om denna gata ända ned till Rōdbotorget. Södra delen af Klara västra kyrkogata har stor bredd och är omgifven af stattliga hus. Postgatan (Klara södra kyrkogata) ïr förut nämd. I nordlig riktning gair från kyrkogården Skolgatan (Klara norra kyrkogata), som sträcker sig ända fram till Norra latinlärovärket.

Parallelt med kyrkogatorna löper Vasagatan (Klara strandgata), hvilken sträcker sig frìn Tegelbacken vid Vasabron till Vasastaden och pâ sista tiden blifvit reglerad, si att den numera utgör en af hufvudstadens bredaste och vackraste gator. Närmast Tegelbacken öppnar sig pả vänstra sidan om Vasagatan en liten, rätt täck plantering. Norr om denna ligger Centralstationen, skild frin Vasagatan genom en stor öppen plats, Centralplanen. Stationshuset - näst slottet den till utstriekningen största byggnaden i hufvudstaden - är uppfordt i renässansstil med framskjutande midtelparti och flyglar. Banhallen ligger pà stationsbyggnadens västra sida. Taket är af glas och galvaniserad jarnplait samt hvilar på järnkolonner. På nedra botten i stationsbyggnaden ligga vïntsalar, expeditionsrum $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. För ankommande passagerare användas icke vāntsalarne till genomgång, utan särskild utgaing air beredd i norra flygeln. De öfre vit ningarna af Centralstationen upptagas af jarnvägstrafikstyrelsen, telegraf-expedition och bostallsrum. Vid norra ändan af stationshuset är en flygelbyggnad uppford, som användes till expeditionslokaler och bostallsrum.

Midt emot Centralstationen, på hōgra sidan af Vasagatan, ligga Centraltryckeriets storartade lokal samt Hotell W. 6 s (f. d. Kirsteinska huset) med källare- och schweizerilokaler på nedra botten, en elegant festivitetsvåning 1 tr. upp samt rum för resande i de twì öfversta våningarna. Hotell W. 6 stora sal är hufvudstadens största och vackraste balsal.

Bakom Centralstationen, invid Klara sjö, ligger pii delvis i sjön utfylda tomter Stockholms stads gasverk, anlagdt 1852 -53 af fransmannen Jules Dauré.

I hörnet af Vasa- och Kungsgatorna ligger det stora Lundbergaka huset, med en vacker arkad it Vasagatan. Där har bl. a. Stockholms högskola sina lokaler.

En mer än 60 m . (226 f.) lẫng, prydlig järnbro leder från Nationalmuseum öfver till Skeppsholmen, belägen vid inloppet till Stockholms hamn, naistan midt emellan Stadsholmen och Djurgairden. Fordom Kallad Vagnsön, erhöll den sitt nuvarande namn, sedan flottans station flyttats dit 1634 frain Blasieholmen. Sa snart man öfver bron kommit in på Skeppsholmen, mötes man på viinstra sidan af Skeppsholmskyrkan, ett vïrk af Fredrik Blom, fullbordad 1842.

$$
\begin{aligned}
& \text { Till sitt yttre Jr kyrkan att- } \\
& \text { kantig, forsedd med en dom oh } \\
& \text { ofver densamma en kupol samt } \\
& \text { tillbygd med fyra korta flyglar, } \\
& \text { Inuti bildar hon en rotunda, ofver } \\
& \text { hvilken livalifer sig den af 16 Jo- } \\
& \text { niska pelare uppburna dómen. A1- } \\
& \text { tartaflan ar maiad af Sandberg. Pa }
\end{aligned}
$$

ömse sidor om ailaret stå Byströms grupper, Tron, Hoppet och Karleken, och i nischer kring vilggarna äro uppstalda efterbitdningar efter Thorvaldsens apostlar Frin altanen, som omgifver kyrkans lanternin, har man den harliguste utsikt Gfver hufvudstaden.

Midt emot kyrkan, på högra sidan om vïgen, ligger på en höjd en annan praktbyggnad, Kanonierkasemen, restaurerad af Oskar I i normandisk medeltidsstil med tinnar och torn. En tredje märklig byggnad i Skeppholmen är Sjökrigsskolans hus, uppfördt 1879 och prydt med namnen på svenska flottans mest framstảende män. Framför detsamma är ett valldigt granitblock rest till minne af Vegas färd kring Asien. I öfrigt ligga på Skeppsholmen boställshus, kaserner, varf, värkstäder m. fl. för flottans behof anlagda byggnader.

Egentliga gator finnas icke pa Skeppsholmen. De ersättas af sandade landsvägar och lummiga alléer, hvilka utgöra en för hvarje Stockholmare kär promenadplats.

Ângfarja går mellan Skeppsholmen och Allmânna grând a Djurgârden. Afgift 3 öre.

En kort bro leder frain Skeppsholmen öfver till den lilla Kastellholmen, prydd med ett litet kastell med salutbatteri. Invid bron mellan Skeppsholmen och Kastellholmen hafva Svenska segelsällskapets lustkuttrar sin förankringsplats, och
där är om vintrarna den kungliga skridskoklubbens bana beliggen. På stranden ligger k. skridskoklubbens pariljong, uppförd efter ritning af A. E. Melander i engelsk-götisk villastil med oregelbunden platform, tre torn, altan och spetsigt tak. Liksom Skeppsholmen är Kastellholmen rikt planterad med alléer. Vid sydöstra stranden ligger ett litet utvärdshus, bekant för sitt vackra līge.

Vasastaden är namnet pâ en ny stadsdel, som pâ de sista ären vuxit upp i Stockholm. Den börjar vid Observatoriiplanen till vänster om Drottninggatan samt sträcker sig därifran dels åt väster och sydväst till Rörstrand och dels åt norr öfver Karlbergs allé. Beligen på fortsättningen af Brunkebärgsi̊sen, har denna stadsdel ett högt och fritt lige, och fri̊n flere af byggnaderna därstädes har man en vidstrickt utsikt, å ena sidan offver Karlbärg, Kungsholmen och Klaratrakten sant Malaren och ả den andra ôfver Roslagstullstrakten, Bellevue, Brunnsviken och Hagaparken.

Vasastaden genomskaires af stâtliga och breda gator, af hvilka några skola ordnas med blomster- och trädplanteringar i midten samt gång- och körbanor på sidorna. Den i södra delen af Vasastaden belagna Tegnérslunden är ämnad att 1 småt blifva för Vasastaden hvad Humlegarden är i stort for Östermalm.

De första spâren till byggnadsvärksamhet i Vasastaden märktes 1877 och 1878. Nu är en icke obetydig del af densamma bebygd med hns, som utmärka sig genom ett vackert yttre och inre elegans. I Vasastadens södra del, vid Rörstrandsgatan, ligga Straff- och arbetsfüngelset för kinnor à Norrmalm (N:o 3), Stockholms lầs cellfängelse (N:o 5), Farmaceutiska institulet ( $\mathrm{N}: 030$ ) samt den lilla vackra $\bar{A} \pi-$ gelska kyrkan, uppford 1866 af svensk, finhuggen sandsten i modern ängelsk stil. Nordvist härom, vid Dalagatan ligger Sabbatsbärgs sjukhus, det stōrsta i sitt slag i Sverge och uppfördt enligt paviljongsystemet. Väster om Sabbats bärg, invid järnvägen, ligger Atlas storartade värkstader för tillvarkning af rörlig jürnvägsmateriel, spårvagnar, järnbroar m. m., sant Rörstrands bekanta porslinsfabrik.

## 5. Östermalm (Ladugårdslandet).

Östermalm är genom Stockholms stadsfullmäktiges beslut det nya namnet pả hufvudstadens nordöstra del. Den har af gammalt burit namnet Ladugårdslandet, efter de tvà ladngairdar, som af Gustaf Vasa anlades pa norra delen af Djurgairden efter indragningen af där belägna, förut Klara kloster tillhöriga hemman och lïgenheter. Af dessa ladugärdars område började tidigt nog den del, som lăg närmast staden, genom forrläningar och donationer afsöndras och bebyggas. En ganska liflig byggnadsvärksamhet uppstod under midten af 1600 -talet, hvarom âtskilliga gatunamn sâsom Gref Magni-, Gref Ture- och Seved Båatsgatan bära vittne. Men den afstannade efter hand, och Ladugardslandet blef sedan en af de saimst beryktade delarne af Stockholm.

Dâ den rådande bostadsbristen i samband med den påbörjade gaturegleringen i midten af 1870-talet framkallade en synnerligen litlig byggnadsvärksamhet i hufvudstaden, riktade sig denna forreträdesvis åt norra delen af Ladugârdslandet eller trakterna kring Humlegairden. Numera öfverträflar Östermalm de öfriga stadsdelarne i fråga om byggnadernas storlek och praktfulla inredning samt gatornas bredd.

[^3]Hufvudleden för samfärdseln med de nybygda delarne af Östermalm utgöres af Biblioteksgatan (Norrmalmsgatan) och den därmed i förbindelse stående Sturegatan. Den förra af dessa gator leder från Norrmalmstorg förbi Stureplanen rakt fram till (Södra) Humlegairdsgatan och Humlegairden; den senare begynner vid Stureplanen och fortsiitter ôster om Humlegairden under en lindrig stigning ända till stadsdelens nordligaste ända. Vid gatans ôstra sida ligger en rad af stora bostadsbyggnader, från hvilka man har den vackraste utsikt öfver Humlegairden.

Knutpunkten mellan Biblioteks- och Sturegatorna eller Stureplanen är en mångsidig öppen plats, till formen den
egendomligaste i hufvudstaden. När en gång den nya trafikleden frå Nybrohamnen till Stureplanen blir färdig, torde denna plats ännu mera än nu blifva en brännpunkt för samfärdseln med Ostermalm. Midt emellan Biblioteks- och Sturegatorna, med fasad it Stureplanen, ligger det vackra Lindbergska huset (Sturegatan N:o 1), hvars bottenvåning till stor del upptages af Rörstrands präktiga utstaillning af porslin och kakelugnar, och hvars första vảning inrymmer Café Anglais. Vid östra sidan of Sturegatan ligger Bangska huset (N:o 2) med sina välliga kolonner och dagöppningar, Nya badhusel (Nio 4) samt det stilfulla Forssellska hörnhuset (N:o 8) mot Humlegårdsgatan.

Ett par minuters vīg frăn Stureplanen ligger Hum/egärden, en 12,s har stor park.

Ursprungligen en humlegard, anlagd pä Gustaf II Adolfs befallning, forvandlades den af drottning Kristina till en park, som utestutande var afsedd for det kungl. husets medlembiar, Pá1700talet blef Humlegarden tillganglig for allminheton, och 1773 oppnades i den i parkens medelpunkt beligna rotundan en teater. Parken fortior sedermera att under
sommarmînaderna vara tillgānglig för allmainheten. I densammia uppstodo efter hand en tuăngd forlustelsestillen, sisom vírdxhus, karusell och sommarteater, och den var landa till fram pa 1870talet skideplatsen fir ett muntert folklif. Trädgärdsanliggningarna vanvardades dock alltjimit af dem, som det alag att underhalla parken.

1877 fick Stockholms stad sig offverlâten nyttjanderaitten till Humlegirden, och sedan dess har den undergatt en fullständig forvandling. Alla de gamla byggnaderna iiro borttagna. De tvaihundraâriga lindalléerna, de välvârdade gräsplanerna. de vackra blomstergrupperna samt Floras kulle i bakgrunden göra Humlegården till hufvudstadens vackraste promenadsplats. I södra delen af Humlegården ligger Kungl. (Riks-) biblioteket (se nedan), och pai den forna rotundans plats reser sig Fr. Kjellbergs kolossala staty af C. v. Linné, omgifven af 4 allegoriska kvinnofigurer, botaniken, zoologien, mineralogien och medicinen.

Kungl. Biblioteket, hvars fasad vetter it Biblioteksgatan, ìr uppfordt efter ritning af arkitekten Dahl och fullbordades ir 1877. Dess samlingar omfatta nu ej mindre ${ }^{\mathrm{H}} \mathrm{n}$ omkring 300,000 band böcker, ett otaligt antal småskrifter oräknade, och 7,000 handskrifter.

Det grundades af Gustaf Vasa sunt utvidgades af de foljande regenteran dels genom kup och dels genom krigsbyten. En stor del af biblinteket bortfórdes emellertid af drottning Kristina, och of aterstoden forstördes det mesta i 1697 airs slottsbrand, sà att därefter endast 6,700 bd och 288 handskrifter aterstodo.

Sedermern har biblioteket genom gaifvor, köp, byten och formedels det svenska tryok, som enligt gallande lag skall till kungl, biblioteket arligen allimnas, standigt tilleixt. Forst inrymdt i det ena adliga palatset efter det andra samt frâm 1768 i kumgl. slottets nordästra flygel, samma lokal som nu innehafves af lifrust-och kläd-

Kammarne, flyttades blblioteket 1877 till sin muvarande lokal. Samlingarna firo fritt tillgängliga for allminheten alla helgfria dagar.

Läsesalen, der man vid bekvitma skrifbord efter rekvisition kan studera hyilken af bibllotekets bicKer man önskar, och som dessutout innehaller ett for allmĭnheten direkt tillgangligt referensbibliotek, halles öppen 10-3.

Ullining af bīeker eger rum i den utantōr läsesaien befintliga lânesalen hela den tid lisesalen lir üppen.

Alla dessa för allmalnhêten tillgingliga delar af biblioteket irio belligna i byggriadens bottenvaning.

Förevisningssalen, nedra botten till höger, är ämnad att genom de der utstälda forremålen ge en förestallning om arten och omfattningen af bibliotekets olika afdelningar. De omfatta handskrifter, tryckalster och bokband samt mürkvärdiga personers egenhändiga skrifter.

Utstalliningaforemâten äno ordnade i nummer(01) i 28 med mummer forsedda glaslandor samt en onumrerad glastảda. De formatmsta forremalen ãro:

Lidan 1. 1) Codex aureus (gyllene boken), de fyra evangellerna pai latin i handskrift pt omvexlande violetta och hita blad, fram ornkring ar 600 , sannulikt utford 1 Italien; bibliotekets ildsta handskrift. 2) Paigitabell for fires 760 -811, frugment, sannolikt af framkiskt ursprung. 3) Liber sacramentorum, latinsk kyrkohandhok frin omkr. 855. 4) Saga om hôfdingens resa till ungdomslandet, fornirlăndsk handskrifit frian 900 talet. 9) Le líve de Marco Polo, den berände resanden i Asien Mareo Polos beraitelse, forfictad 1198, afskrift fritn borjan af 1300 talet.

Ládan 2. 2) Fivéro júuago Godo, whastgutiok lagsamling frin 600 -talet, spansk handskrift pà silkespapper.
frin 1300-talet. 5) Bïnbole pi latin, fransk prakthandskrift frinn 1400talet.

Den särskilda glandâdan innchaller en latinsle bibel Irain 1300talet, skrifven pâ utomordenligt fint och tunt pergament, namit Gigas Iibrorum (bokjáten) ellar Djätvulsbibeln, en stor samling af Bibelns höcker och muan literatur pi latin, handskrift pii 309 pergamentshlad och 3 remsor, Den är sannolikt utø̄rd ; benediktinerklostret Podlazic j Böhmen I början af 1200 -talet och betraktades enligi anteekning pâ peruen pâ den tiden năstan solnom ett af verldens sju undervark. Föl vid Prags plundring 1648 i svenskames halnder. Enilgt sigen skall en inmurad mumk med djafrulens tillhjilp hafva skcrifvit boken for aft virma frihet fran fangelset.

I en särokild ram ofvan Djafvilsbibeln finmer Heliga Birgittas egenhändiga utkant till tvi uippenlarelser.

Liilan 5. 4) Konung Valdemar II: of Danmark jordebok, dansk handskrift frain midten af $1200-$ talet.

Lidan 6 innehâtler arahiska (1) och 2)] turkiska [3) och 4)], persiska [b)], drusinka [6)], tamuliska [7)] och malabarisk (8) och 9)] handskrifer samt kinesiska miniatyrbilder af gudomigheter [10)].

Lidorna 7 ooh 8 innchalla svenska handskrifter. I förra lidan förvarat den Mdista kilnda svenska boken, Västgötalagen [1)], frin tiden strax efter 1281, samt den enda kanda handskrifen of Ko-nunga- och höfainga-styrelsen $(9)[$, frin 1330 -talet, upptickt 1867 i Helsingfors' senatsarkiv som omslag till en rakenskapsbok trin 1568.

Ladorna 9 och 10 -inuehalla pror pâskōnskrift frin 1500-, 1600-, 1700och hörjan af 1800 -talen.

Lidiona $11-18$ innehalla prof pai boktryck. - bada 11. 2) Rsaimorums codex, Mainz 1457, den forsta tryckta bok med artal och firgtryck.

Lidan 16. 1) Pen-tan-kangmou, kinesisk naturalhistoria, tryekt 1737 min tritatlor: 2) La joye sur le retour de ta peria. Paris 1763, en af de minsta tryekta hoocker.

Ladan 17. 1) Vita Katarine, sutunolikt det :ildsta tryek i Sverge. 2) Dyalogus erenturarum optime moralizatus, Stockholm 1183, den forsta i Sverge tryckta bok med arral. 3) Gersons bok om diäfvulens frestelse, Stivekholm 1495; den funta pa swemska tryekti hok. 6) Thet Nyia Trstamentit pi Surensko, stockhoim 1026, den forsta fullstindiga ifversattring af Nya Testamentet. 8) Sinenske souter eilecr misor, Stockholm 1506, cthata stenska psalmibokent 10) Biblia, Epsala 1510, Gustaf Vasas bibel. 14) Biblia, Stockhotm 1618, Gustaf Adolfs tinel.

Ladan 18. 6) Den $8, k$. nidepsalmboken, Stockliolm 1605. prakt-
tryek, har filihōrt Ulrika Eleonora d. $y, 7)$ Olof Rulbecks Atlantica, fitarde delen, sà mycket som varif trycki. 11) Abe-bok, tryekt I Stockholm 1729 med röd farg pà siden, gafva till den dă ettârige kronprinnen, sedermera Gustaf IV Adolf. 12) Seerges rilles lag, 1750 , dukatupplagan.

Lddorna 19-24 fmehilta prof pa bokband: läda 19 italienska bund; lâda 20 frunska; lâda 21 tyska, nederlindska, polska, böhmiska och danska fran 1400-och 1500 talen : lada 22 tyska, hederlandska, ângelska och danska frin 1600 -1800-talen: lâda 28 svenska frain 1400-1700-talen; sumt lauda 24 svettska band fritn 1700-och 1800-talen.

Liddan 25: Prof af beremda utlindska personers skrift: 2) af Lufler, 4) af Richetiou, 8y ar Peter den store (namnteckning) of Ryssland, 9) af Voltaine, 10) af Fredirik II af Preusson, 11) at Katarina II af Eysaland, 20) af George Washington.

Laidan 26. Prof pa svenski kouuggars och regenters skeift (bürJan).

Ladan 27. Prof pấ svenska konungars oeh kungliga personers skrift (slut) samt 24) Axol Orenstiernas testamente, 25 ) Gioory Stiernhiclms horoskop for en yngre bro(ier, 26) Erik Dahllorgs teckning af slaget vid Eamd och 97 bref frint Mognur Sterbock:

Lidan 28. Handrkrifter af 1) Johan Rumius, 2) Em. Srvicntors, 8) Carl r. Linnd, 4) Otof r. Dalff. 5) Carl Michael Bellman (egenhhândigt tecknadt portritt), 6) J. A. Fellgren, 7) C. G. of Loopold, 8) Bengt Lidner, 9) Th. Thorild, 101 F. M. Franzôn, 11) J. J. Berselius, 12) J. O. Wallin, 13) Esainis TkgNér, 14) E. G. Gejer, 15) A. ir Strimiolin, 16) P. D. A. Atterbom, 17 E. J. Stagnelius. 18) J. L. Pur sueberg och 19) Fredribo Bremer.

Pâ ena väggen i visningssalen hänger en 1689 uppriltad Lavdt Dch Sto Charta öfoer Sirin Malamn peh des àyur.
5. Ostermalin.

Norr om Humlegairden ligger en samling byggnader, den s. k. Villastaden. Ännu för kort tid sedan utgörande ett litet helt for sig, har den redan blifvit-sammansluter-med ach delvis omsluten af med palats bebygda gator. Salunda genomskares Villastaden frìn väster till öster af Östermalmsgatan, hvilken genom sina mảnga i arkitektoniskt hänseende värkligt framstâende byggnader forrvärfvat sig ett rangrum bland hufvudstadens gator. Särskildt märkas hörnhusen vid Östermalms- och Flora-(Biblioteks)gatorna; i sydöstra hörnet ligger frikyrkan med dristiga former i konsekvent rundbảgsstil; i nordöstra och nordvästra hörnen tvänne enkla, men konstnärligt ornerade palats.

Parallelt med Östermalmsgatan och alldeles utefter Humlegàrdens norra sida går Karlavägen, förut kallad Norra Humlegairdsyatan eller Esplanaden, den forst fullbordade af de esplanader, som enligt stadsplanen skola komma att genomskära hufvadstaden. Den iir i midten ufeftor-hela tintäng prydd med träd och gräsmattor och upplyses om vinterkvällarne med elektriskt. ljus. Vid denna gata ligger Veterinärinstitutets nya storartade lokal.

Vid den Karlavägen och Östermalmsgatan skïrande Nybrogatans slut, vid Östermalms norra ända, ligger den fornt mycket beundrade Karl den femtondes port, en genom Tyskbagarbärgen sprängd väg. Denna sâväl som bärgen hâler nu på att försvinna för stensprängarnes skott. Strax utanfor Karl den femtondes port ligger Artillerikasernen, en omfattande komplex af byggnader, färdig 1876. Framför densamma löper den vackra Drottning Kristinas väg, hvilken sträcker sig ât nordost öfver det sasom folkmötesplats sả myeket begagnade omrádet vid Lill-Jans och vidare genom skogen samt at sydväst leder ut till Ladugahrdsgardet.

Följer man (Södra) Hmmlegairdsgatan i östlig riktning, kommer man till Ladugurdslandstorg. Vid nämda gata ligger
(N:o 13) Franska reformerta (N:o 13). Franska reformerta församlingens kyrka, uppford efter ritning af professor Scholander. Det är en enkel tvàvåningsbyggnad, som står fritt pả en öppen gårdsplan.

Vid Ladugardslandstorgs ôstra hörn ligger Hedvig Eleonora eller Ladugarrdslands kyrka. Den grundlades af Hedvig Eleonora 1658, men arbetet afstannade snart af brist pa medel, och först 1737 kunde den invigas. Dock saknades ännu den praktfulla knpolöfverbyggnaden: den fullbordades fötst 1866.

Kyrkan är en regelbumden attkunt, inuti hvilken fyra vildiga pelarpar bilda genom hyalf mot yttermurarne en omganit och uppbara ta kupol, som opplysek af 16

Iopplade fönster. Dess akistik Ir utmärkt, hyarfor den lifven ofta begagnas till kon-erter. Pit kyrkngirelen hvilar svennka artfleriets. cheff, frilh. C. von Cardell.

Kvarteret söder om kyrkan, mellan Sibylle, Riddareoch Artillerigatorna, upptages af Artillerigörden, forut kasern for Svea artilleri-regemente, numera apterad till artillerimuseum samt artilleri- och ingeniörhögskola.

Bottervinuinger upptages af en minged artilleripjeser irin olika tider och lander, olika slags projektiler, sadelmunderingar, exercisntredringar $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. Iforsta xaningen inryiomas mycket fullstindign simlingar af handrapen, modelfer och tuiformer. Den nyliygade modra râningen lir uteslutande afredd for artilleri- och ingenlärhügakolan
och upptages uf expeditionsrum, lirosalar, bibliotel, fysiskt kahimet। m. m .

Artillerimuseet ar êppet sbondnfar $\mathrm{kl}, 1-1 / 23 \mathrm{e}, \mathrm{m}$., frits, och omsdagar k.. $1-1 / 2 \mathrm{Se} . \mathrm{Hi}, 10$ öres afgiff: for resande arven a andra tider effer aumillan hos vaktmilstaren, som triffins hyardagar, $k$, $10-12$.

I närheten af Artillerigarrden ligger Lärarinnescminaricts nya lokal (N:o 32 Riddaregatan).

Frumfor Artillerigirden ligger en öppen plan, Artilleriplanen, hyilken stricker sig ned till Nybrohamnen. Frin denna hamn leder den praktiga, med träd planterade Strandvägen (Ladugairdslands strandgata) ntefter Ladugârdslandsyiken ut till Djurgården. Atskilliga tvärgator förbinda Strandvïgen med det inre af Östermalm. Den sista af dessa tvïrgator är Gref Magnigatan, vid hvilken ligga Avdra lifgardels kuserner: Förbi dessa kaserners norra ända stryker den frin Ladugirdslandstorg kommande Storgatan, hvilken fore Strandvägens anläggning utgjorde den stora stríkvägen till Djurgîrden. Vid denna gata äro Noraka skarpalyiltegaidels kasern (Nio 23) samt, midt emot Andra gardets, Lifgardets till häst kascner belägna. Öster derom ligga Seca lifgardes kaserner eller Fredrilshhof, anlagdt af Fredrik I och en tid bebodt af drottning Lovisa Ulrika och prinsessan Sofia A1bertina samt 1802 inredt till kasern.

Sydost om Svea lifgardes kasern, i närheten af Djurgirdsbrunnsviken, ligger Skogsinstitutet, omslntet af en lummig park.

## 6. Nationalmuseum.

Bade genom sitt lage och genom sitt stilfulla yttre tilldrar sig Nationalmuseum genast vid infarten till Skeppsbrohamnen den resandes uppmärksamhet. Riksdagens frikostighet och det lyckliga siatt, hvarpả de stora summor, som byggnadens uppförande kräft, blifvit använda, ha oeksà tillsammans gjort densamma till ett värkligt monumentalt värk, en af hufvudstadens fornämsta arkitektoniska prydnader och ett värdigt hem för de konst- och slöjdskicklighetens minnesmürken som där forvaras.

Det ar itpplorit tuider ledinting ar general Kleen efter vitningar uf proussiske geheimehygunadaridet Stiller, som iifven bygt Berlins nya minsem, hyilket $i$ inycket fitt tjina den svenska bygguaden till forebild. Ursprangligen voro af stãn-
derna diftill anvisade $750,000 \mathrm{Rdr}$ Ftmt, men innan det nya bygynads*arket till 1866 ars mordiska konstoch industri-utsidilning var filrdigt att ëppnas, hade det kortat öfver 2,175,000 kronor.

Museet är en 87 m . lång, 57 m . bred och 30 m . hög trevåningsbyggning, nppförd i veneziansk renässansstil. Till formen $\vec{a} r$ det rektangulärt och af det nagot framskjutande trapphuset afdeladt i tvänne flyglar. Till murar och väggar ha användts tegel. Till det yttre ur det helt och hället ofverklädt med kalksten samt prydt med lister af olikfargad marmor. Isynnerhet prunkar den mot slottet vettande västra (hufvud-) fasaden i praktfull utstyrsel med nästan antikt stilren portik och rik dekorering af byster, statyer och genier i hvit marmor. Statyerna forestalla Tessin och Sergel, bysterna Ehrenstrahl och Fogelberg samt Linné, Tegnér, Wallin och Berzelins.

Är byggnadens yttre både imponerande och rikt, sâ bländas man $i$ dess inre än mer af en nästan slösande prakt, forenad med den smakfullaste arkitektoniska anordning. Framfor alt erbjuder den väldiga trappuppgảngen af hvit marmor en storartad anblick med sina rymliga och ljusa vestibuler och gallerier, stödda och afdelade af de mest smakfullt utarbetade olikfärgade marmorkolonner. Väl saknas ännu fresker på väggarna, men ögat fängslas af de kolossala gudabilderna och afgiutningarna af antikens plastiska mästervärk. Det kasetterade taket uppbäres af djerf spända, med
bilder af konstens heroer smyckade triumfbagar och dess i guld och färger strälande rutor bilda en värkningsfoll afslutning af det ypperliga perspektivet. Äfven de salar och rum, i hvilka de olika samlingarna blifvit ordnade, vittna i sin utstyrsel bide om prakt och smak. Vaggarne äro hallna i dämpade, lugna toner. Taken äro omsorgsfollt och stilrent dekorerade samt uppbärns i de uti en utbyggnad pâ östra fasaden liggande kupolsalarne af dyrbara marmorkolonner. Dörrinfattningarna âro på flere stallen af konstrikt arbetad italiensk marmor.

De finom denma dyrbara och virdiga omkllidnad infattade samlingarna âro Fordelade pầ च̄bljande sitt:

I källarvainingen (med ingaingen frau smarummen mellan akulptar- och koustalöjd-samlingen en tr. upp) de egyptiska forndaminingarna, oppna for besikande helgfria tisdagar och fredagar fritt.

I bottenvảningen statens historiska museum och myntkabinett, opprar for hesökande sondagar 1-3 och helgfria fredagar $12-2$ fritt.

1 vainingen 1 trappa upp enidel af skulphurarbetena same loniststigidsamlingen sami

1 våningen 2 trappor upp tafoelsamlingen och graryraanitingen. ôpma for besōkande söndagar $1-3$, helgfria tisdagar och fredagar $11-8$ fritt samt helgiria onsdagar, torsdagar och lörtagar $11-9 \mathrm{mot} 50$ äres ifgif. Gravyrer och handlingar framtagas efter begarran helgfina ti-dagar och fredagar.

Alla mảndagar samt en vecka vid jul och en recka vid pask iir hela muséet stängdt.

Käppar, paraplyer 6. d. aflamnas I nedra veatibutell mot en afgift af 2 б̈re st.

Kataloger sillas i bvarje afdelning.

I nedre vestibulen samt $i$ afsatsen mellan öfre och nedre äro uppstalda Fogelbergs kolossala nordiska gudabilder, Oden, Tor och Balder, pả den öfre trappans väggar äro uppsatta afgjutningar af den ryktbara fris som prydde cellan $i$ Athens Parthenon, forrestallande det panatheneiska fasttaget, och i den öfre vestibulens gallerier ha afgiutningarna af antikens plastiska konstvark sin plats.

De förnăusta afgjutuingarna ãro: Hogra sidan: Aischines, grekisk talure, staty (299); Gatrelgrupp frin Parthenon (121); Selene, kolossal staty (413); Apollo di Beivedere, staty (34); Venus Medicl, staty (37); Athene Giustiniani, staty (36); Skraparen, staty (42); sliparen. staty ( 35 ); Laokoangruppen, originalet af tre rhodiska konstnärer Agesaudros, Polydoros och Athepo-

[^4]doros (54); Ares, staty (113), Vänstra sidan: Sofokles, staty (124); Liggande figur fran Parthenons östra gafvelgrupp (91); Juno Ladovisi, mask (123); Karyatid frîn Erekteion (66); Diana frain Versailles, staty (119); Diskobol, staty i Pheidias' stil (117); Hermes med Dionysosbarnet, staty, origivalet af Praxiteles (417); Diskobol, staty Polykletes' stil (114); Afrodite firin Melos, staty (107); Niobe och hennes yngsta dotter, grupp (35); Ariadne, liggande figur ( 30 ).

## Kallarvàningen.

I källarvâningen förvaras samlingen af egyptiska fornlämningar. Nedgảngen dit är från den innanför skulpturgalleriet liggande afdelningens af konstslöjdsamlingen första rum.

Den egyptiska samlingen är ej äldre än frain 1826. Den ïr bildad dels af gåfvor frîn enskilda personer, vice konsuln i Alexandria Anastary, f. d. ministern vid turkiska hofvet N. G. Palin och skeppsredaren i Alexandria Polack, dels af Vitterhets-, historie- och antikvitets-akademiens och Vetenskapsakademiens egyptiska fornlämningar.

Den innehâller: en stensarkofag, som tillbört Psametik I:s gemal Tapert, likkistor af trä och papp, en mumie med kista, troligen öfver 3,000 âr gammal, vidare stenar med inskrifter, libationsaltaren, somliga ända till $4,000 \mathrm{ir}$ gamla, byster, statyetter och grupper af yngre datum, vaser att lägga de dödas inälfvor i, skarabéer (skalbaggar af sten) och religiösa monument.

## Bottenvåningen.

Bottenvåningen inrymmer dels statens historiska museum, salarne 1, 2, 3, 4, 5 (kyrksalen) och de till höger om ingången liggande rum, som forut upptagits af myntkabinettet, samt dels myntkabinettet, i den till höger om kyrksalen liggande sal 6.

Statens historiska museum, i synnerhet rikt på minnesmärken från hednatiden, söker bảde i omfattning och anordning sin like. Grundlagdt redan på 1670-talet af antikvitetskollegium, har Historiska museet på senare tiden, hufsakligen tack vare riksantikvarien B. E. Hildebrands bemödanden, oerhördt utvidgats oeh vuxit till bide omfattning och värde.

Under den senaste tiden har en omflyttning vidtagits bland samlingarna, som ännu ej är fullt färdig. Detta gör att vi endast i den min omflyttningen redan är värkstalld kunna redogöra för forremålens plats.

[^5]
[^0]:    A Söder: Linnea, Hornsgatan 50 [C 6], Mossbackekällaren, Teater-

[^1]:    Jtedinplanom mitila

[^2]:    I Blanchs kafó hrarje dag mid-dags- och aftonkonserter, de senare ofta i forening med upptrī-

[^3]:    Östermalins nordöstra grins gair offerer midteil af Nybron genom den väster därom belăgna Berzelii park samt utefter Biblioteksgatan (Norrmalmsgatan). Den fortsitter vidare

[^4]:    - Siffror inom parentes betecktha forematets nummer.

[^5]:    Man börjar frain vänster i vestibuien.

    Första salen imehäller mintren fritn stexaldern. Att mărka där

    Z̈ro nâgra gamla ekstockar, urhâikade ur en tridetam, samt handKrarnar, silnkstenar, slipitenar oeh flintyxor.

