Andra salen visar likaledes prof pâ stenalderns slojd. Där finnas orduade efter typer och fyndort en malngd redskap och vapen, yxor, hammare och metkrokar, lans- och pilspetsar samt dolkar m. m., alt af sten eller ben.

Tredje salen (norra galleriet) inrymmer samlingarna frin tronsaddern oeh den ädre jürndideri.

Bland mínuens frïn bronsátdorn "ro att beakta vapen, svird, dolkar och yxor, kirl och pryduader af brons samt smycken af guld. I sirskilda fristäende lâdor finnas en stor kronlik bronspjes samt en vagn mod fyra hjul, Ifven af brons, Vâda uppgráfala uir torfmoskar i trakten at Ystad.

Hland minnena frin den aildre järnäddern märkas dels vapen iolika former of jarn, dels redskap och smycken af ben, glas; brons telh siliver, men franfor alt den stora och dyrbara samlingen of smycken och prydnader af guld, arminugar, fingerringar, halsringar, svIIrlkaap-
par, beslag, äst- och västromerska mynt, hiligamycken (lrakteater) in. m, uitmarkt saval genom sin rikedom som genom den konstskickifghet, de flesta dithürande foremilen visa.

I fjärde salen lir linnu of samilingarnik onifyttning afslutad, Att mairka âro der dels uimnen fran don yngre fürnáldern, bland dem de 8. k. Björküfynden samt af hilidningar af stora och intressanta runinskrifter frin sotermanland och Ortergötland, dels minnesmiliken frän medeltiden.

Famte salen (kyrksalen) innebiller samilingar af grafstenar, kyrkHga mimesmiarken, altarskip o. d. samt den stora frin Storkgrkan till muserm flyttade gruppen Et Güran och draker, utforrif trí samt ar Sten Sture den tildre skdinkt till Storkyrkan.

I salen till höger om ingängen är samilingen af historiskt eller etnografiskt mairkliga minnen frin nyare fiden uppotali.

Kungl. Myntkabinettet ir inrymdt i sjettomen, den till höger om kyrksalen. Samlingen innefattar dels en profsamling af i Sverge slagna medaljer, minnespenningar, slagna öfver svenska kungar ända frin Björn på Haiga, och svenska mynt, dels utländska mynt och medaljer.

## Vaningen en trappa upp.

Denna vaining upptages af samlingen of konstslöjdartiklar och större delen af skulptursamlingen.

Samlingen of konststödartiklar ntgöres dels af en keramisk afdelning, som bestir af öfver 4,000 arbeten af europeiskt, kinesiskt och japanskt porslin, fajans och stengods, dels af en afdelning bestående af dyrbara möbler frain skilda tider samt en mā̈ng arbeten i glas, silfver, oädla metaller, älfenben och birnsten m. m. Den ir hufvudsakligen bildad af de hvarandra kompletterande samlingar, som skänkts till museet af Karl XV, grefve Bielke och Svenska slöjdföreningen, hvartill kommer den redan förut i museet befintliga Tessinska majolikasamlingen.

Alla dessa samlingar voro hvar och en i sitt slag storartade och dyrbara, Karl XV:s hufvudsakligen rik pă möbler, den Bielkeska på keramiska föremål och Slöjdföreningens på en systematiskt ordnad mängd mönster i äldre och nyare stilarter. Tillsammans bilda de nu en bảde fullständig och rikhaltig grupp inom ett omraide, som förut ej var representeradt pit ett med de öfriga afdelningarna i muséet jämförligt sittt.

Skulptursamlingen, hvaraf en del är uppstäld i vestibulerna, och till hvilken höra äfven naigra i de för mailningssamlingen afsedda lokalerna uppstillda plastiska konstvark, utgöres af dels antika och moderna originalarbeten i marmor och brons, dels modeller och skizzer och dels gipsafgjutningar. Den bestar enligt 1883 ars katalog of 1,158 nummer, hvaraf 738 originalarbeten samt skizzer och 420 gipsafgjutningar.

Samlingen ïr hufvudsakligen bildad dels af de af Gustaf III inköpta antika skulpturerna, dels af den äfvenledes af honom grundade samt sedan af Karl XV, drottning Josefina och flere enskilda personer rikt tillolkade samlingen af plastiska konstvark af moderna, mest svenska mästare, till museet förda från f. d. Kungl. museum och gallerierna pâ Drottningholms och Gripsholms slott.

Samlingens antika del kan naturligtvis ej uthärda jämförelse med de stora utländska galleriernas, dock har den flere utmärkta värk, främst bland dem den i Hadriani villa funna, af Gustaf III inköpta Endymionstoden samt en intressant samling af romerska porträttbyster. Den moderna afdelningen lemnar nästan uteslutande prof pã hvad den svenska skulpturen aistadkommit efter det Sergel väckte den till lif.

Samlingen af gipsafgjutningar är ny. Den grundades genom ett anslag af rikets stānder pã 20,000 kronor, dả det nya muséet bildades, men inneli̊ller redan ett betydande antal afbildningar af antikens förnämsta plastiska skatter och ej sit fâ af modernare.

Efter denna allmänna öfversikt af konstslöjd- och skulptursamlingarna öfvergă vi till en redogörelse för de särskilda salarna i första våningen. Därvid följa vi den ordning, i hvilken salarna ligga, fràn ingången räknadt.

danskonstens gudirina, staty (8); Pristinna, staty (18); Here, staty (14) ; Polyhymnia, viltalighetens gudime, staty (9) Klio, historiens Hudiana, staty (11); Myyton, stort dryckeshorn, star pai en fotstalluing hopsatt af flere fragment (179); Vas (168).

Kupolsalen upptages af gipsafgutuingar: Sevekhotep III (egyptisk), kolossal staty (1); Bevingad tjur (assyrisk) kolossal portalfigur (12); bevingadt lejon (assyrisk), kolossal portalfigur (13); Demeter, Cera och Triptolemos, mairklig relief frin Pheidias' tid (untik) (157) i gafvelgrupp frin Zenstemplet pa ou Egina (antik) (401-410); Portarne till Baptisteriet i Florens, originalet I brons ar Ghiberti (317); gosse liggande pa en ilelfin, originalet af Rafael Santi (322); Sebatdusmonumentet, originalet i brona af Peter Vischer (353); Pieta, gripp, originalet of Michel Angelo (301); Hermes' uppstigande i luften, staty, originalet af Giovanni da Bologra (3is) : Perseus, staty, originalet af Canova (381); Paris, staty, originalet af Canova (982); den krixtliga kärleken, grupp, originalef af Dubois (418) ; det krigiska modet, staty, originalet af Dubois (419).

## I rummerinnanför kupol-

 salen forvaras den af svenska sibdjforeningen skinkta instruktivaoch thog grad intressamta samlin-f gen af gifsafgiutningar efter ornamentala konstvirk fran olika stiperioder.

Sergelsalen inrymmer moderna bildvark i marmor, bland lvilka de fornalmasta liro: Sorgel, Famn. liggande figur, (857), Amor oeh Psyche, gripp (359), Venus aux belles fesses, staty (360). Veyus, stigande ur badet, staty (694), Gustaf III, kolossal byst (362); Göthe, bacehantinna, liggande figur (378), Bacehus, staty (374), Venus och Amor, grupp (375); Byström, Juno med herkulesharnet vid brobStet, grupp (377), Amor oelh hymen, grupp (379); Fogelberg, Apollo Citharcilas, staty (390), Venus, staty (391) ; Qearnström, neapolitausk fiskargosse, staty (897): Motin, sofvande bacchantiona, Ataty (898): Böjesson, fiskargosse pl̂ Capri (669); Pergh, gosse som modellerar, staty (71i) : Bisan (dansk), Hylas, staty $(408)$ Runderg (finsk), A. E. Nordenskiold, portrittbyst (710).6 Juy

Kabinettet innanfor Sexgelsalen innehailer cif stort antal olika skizzer och modeller till de i Sverge utforda statyer och byster, som pryda eller varit ernade att pryda offentliga plafser, fill portritt of framstâende mân samt till flere af de 1 museet befintliga moderna konstvïrken if marmor.
air $\theta m$ man fran Sergelrummet tager af till höger, kommer man in i de rum, som inrymma konstslöjdsamlingen af möbler samt arbeten i glas, metaller, alfenben, bärnsten $m$. m.

## Första rummet: romphedl.

Tronsalen: Den ine delen af detta rum ligger nägra trappsteg högre ān den frïnire. Dar finnas fill hüger tva tronstolar och ett bord under tronhimmel. Tronhimmeln ār utförd 1 renăswansstil 1586 af den danske mâlaren och fapetvaifvaren Hans Kuieper. Den har tillhört Fredrik II af Danmark. Bordet $\begin{aligned} & \text { ar } \\ & \text { italienskt arbete frin } \\ & 1500\end{aligned}$ talet. Stolarne aro tynkt arhete frîr 1600 -talet. Ti̇l vänsfer finnas
tre skâp. Midtiskippet, tywkt arliete frin 1600 talet, JIr afebenholz, inlagdt zed marmor. De andra bâda skapen äro afven tykka, fraín 1 隹 0 -talet. Gobelinen bakom skareen har tillhī̈t Karl X Ginstaf, Vid fösiterxäggen star ett skiap inlagdt med forerrtinsk mosaik ifin 1600 -talet teh midt i rummet ett bord, kom helt och hallet fir bekliut med delvis graverade silfverplattor. Rumifets neilre del upptas af twainne" praktskāp, bäda italienskt arbete

Grīn 1500-talet. Föusterskipen innehalla, zvensk allmogesmyckon gch kyriaka silfversmyeken.

Rummet innanför tronsalen: rielvietoorinneld- Marklig ar den i hōgra hörnet stainde ofbilduingen of St. Petershyrhian, utford I romersk mosalk, en sklink (iil enkedrottning Josefini friul Pias IX.

Sydvästra salen: Denna sal imrymuer arbeten i blirniten, ilfenben, trat, glas peh metaller sunt fyra fullständigt ordnade kabinett.

TVII höger: Skijp 1, arheten af bârnsten, aitfenben och suidadt ras: skig 2, renczianeka och fohmiska glasarbeten samt moderna osterrikiska och ryska glas; Sloip it. kilumisk och tyska ghas samt moderna efterbildningar frin Wien. Sivíp 1, svenska glas,

Miat 1 rummet: SKip 5, arbeten af efitin metniter; Pord 6, silfverarbeten : Skajp 7, smärre trîarbeten och Inlaggningar i alfenben, perlomor och -xkoldpidd $m=-m$.

Tyll vänster (fràn inkulptarafdelningen rithuadt): yy fullighindigt möblerade kahinett. (Sis rene

Kabinett 1 (Lungat ner vid ut(rangstornen): singraminare min TFov-lalet Slingen, Kistan A ools skapet $B$ danska arbeten. De hilda andra skapen tyska arheten. Stolarne och krouan med tyakn enblem. Glasnuafiningen i fonstret tyskt familjevapen.

Kabinett 2: Diblioteksrum. Skapen tyska arbeten frain 1600 talet. Rordet vilt fönstret har en grendomilig namnteckning af Gustaf Vash. Bordet mide pâ golfvet frin 1700-talet, skifvan (froligen italiensk) marmormosaik. Yaggarne klidda med gammatt gyllenilder. Wagguret till vathster af snidadi atfenhen uppges ha varit en skink frin ladvig XIV till madame de

Maintenou. Glasmâlningarna if fonstret tyakt familjovapen. Kruaau venezlansk.

Kabinett 3: Malad /rin 1600talet. Dïrsen imlagdt arbete i meHassansstil antagligen frin Holland, har tillhïr Axel Oxcustjerna. Det svarta skàpet trollgen moderu wherbildning of falienskt arhete frin 1500-talet. Kisiema-framfö tains) rétyska arbeten frin 1606 -tale
 Skijpet pii vinstra viggen formodligen hollindskt arrete, Milthordot italienskt arbete irin 1500 -talet. Dryckeskapellen nordiska arbeten frin 1600-falet. Karwastolarne frin 1500-talet. Spegeln pa midtrifegen I harockstil frain 1 (600-talet. Glarmalningarna tyska arbeten frain 1600-talet.

Kabinett 4: De bada skajpen till höger Frankfurterarbeten fran 1680 -talet. 8 kipet till vafister hollandskt arbete frân 1600 -talet. Alasmailningarna tyska arhetem frinin 1600-talet. Tapeten pa vänstrm viggeen svenskt arbete frin 1500 talet. Den andra tapeten Bruxellesarbete, Vapeaskốdarne a omse sidor om den moderna atbeton if Beskoir (octs.. for firl/al)

Rummet innanfor sydvaistra salen upptages af kavknhinett same ett skap med or frît olika Lider.

Kobinct 5: Singen tyskt arbete frin 1600 -talet; under sin sistelse i Nirnherg begagnade Gustaf II Adolf den: Sângomhänget frân 1500 -talet. Skaipet till vänster oni - angen nûmbergerarbete frin 1600 talet, Hörnskapet till hūger om *ängen troligen dianskt arbete, frîn 1600-talet. Ljuskronan, af metall, bobhmiskt arbete frin 1600 -talet, Tapeteu Bruxellesarbete finin 1600)talet,

Kabinett 6s Mrobleradt i 1700talets rokokestil. Afoblerna Iro hollindska, gjordin efter frauskt mồster.


## Vảningen tvả trappor upp.

Denna våning upptages af tafvel- och gravyrsamlingarna. (Se planritningen it foljande sida!)

Tafvelsamlingen bestair enligt 1885 års katalog af 1,534 nummer, hvaraf 1,363 oljemailningar och 171 malningar i krita och vattenfarg samt miniatyrmålningar. Den ïr hufvudsakligen bildad af den med de Tessinska taflorna ökade och af Gustaf III utvidgade samling, som, förut spridd pả de kungl. lustslotten, 1794 sammanfordes att bilda kungl. musei tafvelgalleri. Sedermera har den betydligt förstorats dels genom gifvor af enskilda personer och dels och förnämligast genom den stora dyrbara samling af nordiska mästares arbeten, 80 m museet erhallit genom testamente af Karl XV.

Till sitt värde är den naigot växlande. Så äro de italienska och spanska mảlareskolorna jämförelsevis svagt representerade, da däremot alstren af de franska och framforr alt af de nederländska mästarne bâde äro talrika och utmärkta. Bland dem finnas ej blott många och goda taflor af de allra största, en Rubens, en Rembrandt, en Van Dyck m. f. utan äfven namn, hvilka äro sällsynta att träffa pà i de stora gallerierna, äro där forreträdda.

Inom den svenska afdelningen har hufvudvigten legat pis att ge en bild af den modernare konstens skeden och art. Våra icke särdeles talrika äldre mästare äro ej heller vidare talrikt representerade. Dock finnas karakteristiska konstvärk af t. ex. Ehrenstrahl, Martin och Roslin m. fl.

Frain trappan inkommer man $1 \left\lvert\, \begin{aligned} & \text { landskap (133); Winge Kraka }\end{aligned}\right.$ dem x. K. Fupolsalen, livarest till staten For intzop liembiud ana samt af museet nyforvärfade arhecten brukii ntstailas. Hitr mârkas, utom en afgiutning af Molins Baitespinnare, foljunde taflor af svenska, norska och danska mastare: Andersson, oxdrift (995); Arbo (norsk), Valkyria (1252); Blommis, Freja (1198); Cederström, Karl XII:s likfird (1363); Hotm, Laudskay (1032); Kiorboc, Karl XV med stab (1212); Kronberg, Amorin (1397): Larson, Marcus, Brinnande angbait (1214); Landman, Vy af Stockholm; Sirenson (dausk), Krigofurtyg utanfor Allakorg ( 2,82 ); Tandi, Var-
(1247), Loke och Sigyn (1038)-24.

Stora salen till vanster om kupolsalen jifvensom de till hüger oun denna liggande kalminetten och de pà vinster sida om salen, mellan densamman oeh franska salen beligna rummen iurymma likaledes alter at svenska, norska ooh danska mistare: Bang, Marin (936): Borgh, J. E., Schweiziokt landikap med vattenfill ( 957 ), C6deratröin, Epilog (1296); Figererion, Svarisjika (1056); Hockert, Det fire of en lappkata (967), Slothbranden (1355); Juectisen, (nursk) Yinteriandskap (1269): Jemberg, Marknadsseen (981): Kíartoe, Far-

tari-ka hundar (982), Flyende räf (983); Kionberg, Jagtnymf och fauner (1816); Kulle, A., Kyrkorid (1329); Larson, Marcus, Fjill-landskap med vattenfall (986); Lindegren, Poriritt af drottning Lovfat (1188), Portrătt af kronprinsessan Lovisa af Dammark (1189); Lindström, skotskt landskap: Malmström, Älfvalek ( 1223 ); Nordenberg, Tiondemờte (999); Rasmassen, MoLiv fran Hardangerford (1335); Rosen, Erik XIV, Kurin Mansdotter och Güran Person (1154): Tidemand, Fanatikerua (1919); d'Unker, PantLikekontoret (1320): Wahllorg, Landkep med a, mansken ( 1155 ), Landskap med borgruin (1237), Fiskllige via hohoslindoka kusten (1299); Wallander, Ulla Winblad dansar menuett (1081); Wiekenbeeg, HotFindskt lakstparti (118s). Hir har reck Hassellyergs staty, Snädroppen, in plats. 4 .

Kabinett 1 (fram kupolsalen räknadt): Fagerlin, Hollandsk interibx; fiskargossar som roka (954); Then, Portrift af konstnairens fader (1293); Rydberg, Virland-kap (1059); Salmson, Den lilla axplockerskan.

Kabinett 2: Cederstrōn, Farska nyheter; Firssell, Varlandskap; Hertsluerg, Konfirmand (1162); Saloman, Lakande tlicka (1156).

Kabinett 3: Lindegren, Flicka med apelsin (991), Frukosten (998); Wallander, Konsext pi tre bsttor (1050).

Kabinett 4: Folkund, Radpliagning (1199): Howkert, Brudfiriol pi Hornavan (1207); Larson, M., Kronelorgs slott vid mansken (1170); Stäck, Stadsport vid Haarlem (1062); Wickenberg, Holländski vinterlandHkap (1214), Kor (1245),

Kabinett 5: Elommer Neckea och Agirs döttrar (1197); Lunuigren, E., Corpus Dominifesten ( 12200 ); Palm, Utsigt af Canal Grande i Venedig ( 1001 ); Wahilbom, Gustaf II Adolifs dō̃ vid Latizen (1028), Gustaf II Adolf vid Stuhm (12:1) Gustar II Adolf aterfimmes död (1242).

Kabinett 6: Fahbrants, Utrikt af Kalmax slott (965); Loxproias, Ung

Kvinna med brinnande ljus (1217), Ung kviuna med lyktu (1218); Sandlerg, Gustaf II Adolf vid Stuhm (1018).

Rummen mellan svenska och franska salarne.

Rum I: Aqvarell-, pastell- och miniatyr-malningar. Bland matktarne märkas: Larssoun, C., Gub-bun-och-nyplanteringen- $(164)$, $1-$ Lëkstrilgarden (105) - Lundberg, C. G. Tessin (126); Lacudgron, E., Koref I kyrkan San Vitale (20), Fird pa elefant (82), Bröstbild af en ung flicka (148).

I de foljande rummen diro malningar af ildre syenska och I Sverge varkande frilmmande milatare.

Rum II: Beck, Portritt af drottning Kristina (308); Roerdon, Portylitt af drottning Kristina (1072); Dahl, Portrïtt af Karl XII (947); Ehrenstrahi, Tre af Karl XI:s barn (948): Sjalfportatt (949); Drottning Kristina och de kköna konsterna (950) ; Gellon, Kart X (919); Oems, Karl Xis förnallning (908); Schrö̈dor, De fyra elementen eld, Inff, Jord, vatten (1018-1016).

## Rum III Hilleström, Portratt af

 C. M. Bellman (1148), Morgontoatetten (11499; Hïrherg, Sanf smīrjes till komug (968).Rum IV: Breda, Portraitt af konstnarrens fader ( 911 ); Pasch if 4., Portritt of D. Thmberg (1107); Wertmilller, Ariadne ( 1084 ).

Rum V: Krafft d. u., Flickportritt: Marlin, Landskap med Hlod (996), Laur-kap; Rosin, Git staif III och haus bī̈der (1010); Portritt of konstnảrens fru (1011), Portritt af prins Fredrik Arloif (1311); Wertmiller, Maria Antoinetie med sina barn (1032).

Frin flet tredile af de siat om:nûuida rumnuen konmer man in i den firansica slcolans sal: Boncher, Galutheas triumf (7.0), Leda oeh svanen (771). Venus vid toaletten (668), Badande nymifer och amoriner (769), Herde ocis heraima (773); Chardin, Död haro (756): Denporles, Frukoststycke (748), Erukoststycke.(790), Frukost-
xtycke ( 800 ), Stiende hund (801); Despens, Gustaf III hevistar messun is:t Peterskyrkan(802 f; Gagneraux, Pies IV vikar Gusta) III VatikaBene skulpturgnileri (829): Clouide Lorrain, Landskap (890) ; Lanere, En herre binder en ung damsokridnkor (815): Largilliem, Portrift af fiftmarskaiken Erik Sparre (1814): Loo, Ludyig XV wom ung (846); Natoive, Apollo och Clytia (857), Jupiter och Juno (858); Nattier, Portrift af markisinuan de P'Opifal (1141), Portritt af markisinnan de Irogile (1142), Portritt ar hertigennan d'Orleans (1186); Oudry, Pudellumd (861), Taxhund (864), Hjortjagt (8067) ; Pesne, Portrātt af froken Charlotta Sparre, klidd som la Folie (1818): Tigond, Kardinal Fleury (881).

Kabinettet 1, nianmast sven4 ka ramliagen, ir firven egaadi at franska slrolan: Bruelier, Dam vid sin toalett (772); Chardin, Ung krinna med garnkorg (778), Artist (779), Tyilterska och kosse (780), Tritterska (781), Morgontealelten (782), Barn som lisa till bords (789), For aeli dotter rid garnvindan (784), Sittande dam ( 286 ) : Dit Burikson, Park med badande damer ( 805 ), Park med herrar ( 804 ): Lagreníc i. a., Tre mytologiska styeken (810 12): Lameret, Sillakay i enl park (848), Sallskap, herrar och dumer (814); Pater, badunde llickor (871); Tiraval, Venus och Adonis (888).

De-fuljande kabinetten opptagas af taflor af nederländska flamskil matstare).

Kabinett 2. Ant. Berratruater, Hammstycke (1228),

Kabinett 3: Mommers, Rastande landtrolk ( 528 ).

Kabinett 4. Delen, now D., Fornirmt satlskap fill bords \{390), Hetlemont, Bondloüllep (129a): Prters, Hann (561); Wijokitert, Det fure af en bondstign (628).

Kabinett 5: d'Arthois, Landskap (1183): Es, ran, I.4, Frakoststycke (1116); Heem, C. Blommor eeh frukter (A54), Blomimor och
frukter (455) ; Rubens, Susumas och donaurne ( 608 ); Teniers, Drickande och rölkinde bōnder (653), Drickande oeh rökante bōnder (654): Okänd nainatare, Rubens sulong ( $\mathbf{4 0 7}$ ).

Hirifritu àtervinder man genom franska salen it i vestibulen och far till hoger förb graryraalen in
Inederlàndska skolans stora sal. Har oelh 1 de imnanfor beIügna kulinetten firo hollatulaki naistaren faflor inrymda.

Stora Salen: Aelst, Jagtstycke (801): Arlhois, Landskap ( $\mathrm{Vax}^{2}$ ); Bol, Fruntimmensportritit $(344)$ : Pijek, ran A., S:t Hierohymus (404). dmor omgifven af rustringar (410): Fob, Dote villehrad (483); Hobhema, Holifindsk bondgard (463): Jondinthe, Herdames tillbedjan (458), Kantantes vivir Gygon stir gemal (1159); Alierecolt, Frimik V af Bohmen ( 516 ; Morelse, portritt (51\%): Rembrundt wan Rejp, Sammarisvarjuingsiscen, undermaining ( 578 ), Portritt af en zubbe (581), Portritt af en gumma (682). Porträtt of Saskia, Remlurandis forsta fin (568), Pembrandts kiktpigar (584), Portraitt (585), s:t Petras ( $1: 1997$ Rubens, Offer till Veque (kopla efter Tixian) (595), Ariathe paträflas af ett Bacchnefirande sillskap (kopla efter Tizian, (600), Fyra kyrkofader i tvist om ett hihelstaille (505), Susama och domarne (856), De tre gratierna (601), Simzon och lejonet (608); Rorisitael, can J., Iandskap (Gi6y; Schul? (tysk), Fogelhandierska (2vEi: Sniders, Düdt villehrad pa ett bord (687); Soubman, De fyra evangelisterna (849); Vos, de G., Spelparti (689): Fos, de P., Hjortjagt (639).

Kabinett 1: (frim soder ratundt). Ephhout, Satyren how bondflumijen ( 418 ); Gofien, ran. Rast (442). Vtsikt af Dorfrecht (443): Hobbeme, Hollandsk honderiril (1178); Hoogh, Ruminteriōr (473): Rembraialt van Rijin, Sit Anastasjus

Rabinett 2: Bega, Musiklekfion (810); Brikonburgh, Dansgille (850); Codde, ruminteriör (402); Nagualens (393), Sjaliportritt Dos.
丰fertop
6. Nationalmuseum.
(394); Ostade, van A., Bondkrinna (548), Bonde (549), Det inre of en bondstuga (550), Gubbe i sitt skrifrum ( 551 ), Drickande bünder ( 552 ), Bondkvima (551); Ostade, ran J., Gosse (557) : Ruisdael, van S., Landskap med flod (621), Landskap med ruin, landtgard (1804).

Kabinett 3: Capello, ran de $J$., Hamn med fartyg (562); Motsu, herre och dam som spela kort (510); Neer, van der A., Landskap med hafsvik (537); Ruisdael, van J., Tandskap med figurer (617), utsikt frin Dunerns (618); Steen, J, Stillskap af bondfolk (647); Det inre af en bondstuga (1003).

Kabinett 4: Jardin du $K$, Flicka som mjolkar (ISD); Wouvermain, J., Vinterlandskap (702); Wouwerman, $P$, Ridparti (705); Wouverman, Ph., Vinterlandskap (709), Ridbana (712), Det inre of en lida (713), Marknadsplats (715),

Kabinett 5: Bakhuisen, Jandningsplats (307); Wemix J., Jagtstycke (696).

Frin den stora nederlindska salen kommer man in I ett midit emot liggande tredeladt rum. Där aro taflor ai tyska mästare placerade. De förnlimsta äro: Brueckleer (rederlindisk), Torghandel (322), Koksscen (325); Oranach d. a. Synderskan (203), Portritt af Lathers far (255), Porträtt of Luthers mor (256), En gubbe i pemningunderhanding med en flicka (258) ; Denner, Portritt af en gumma (260), Portratt af en gubbe (261); A. Mor, portratt. portratt. Hinut donna med kristuaburnet (1079). mes gravyrsamlingen. Den upptar öfver 80,000 blalen inrymdessa äro exponerade Den upptar öfver 80,000 blad, af dessa äro exponerade omkring 400 , utvisande kopparstickskonstens utveckling frain midten af 1400 -talet till vir tid i
Italien, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, England, Danmark och Sverige. De öfriga forvaras $i$ kartonger, men förevisas på begäran.

Gravyrsamlingen är bildad af den till gamla kungl. museum hörande Tessinska samlingen samt den frain kungl.

Stora salen till hoger om krupolsalen upptages af taftor uf italienska och spanska místare. Dïr mirkas: Dassano, Kleopatras maitid ( (138); Caravaggio, Judith med Holofernes hufvud (11) Fiaco, Tizians portratt (81); Murillo? Tiggargosse (758); Stroxxi, Skattepenningen (184); Velasquex, Filip IV af gen (184); Velasque Fillip IV af
Ipanien $(762)$; Obaninde mästare: Venetiansl, Catarina Cornaro (19);
 Lazzaron (761).

Af kabinetten innanför dema sal upptagas de tre fornta afcernantive, noiska och danska sami, de tre sista af italienska, meh epanolsa milstares taflor.

Kabinett 1: Lorche, I klosterbiblioteket (1270).咅 Kabinett 2: Gude, Sandviksforden (1313); Hansen, Hemsiblessen (1285), Konfivntation (1836); Jacobsen, Slogslandskap (1294).

Kabinett 3: Aagaurd, Keglehane; Gertuer, Poriritt af Fredrik VII af Danmmek (1278); JericharBaumann, E., Ung mor med bitt barn (1844) : Rosonstand, Utanfio kaféet; Sörenisen, Storm vid norska lasten (1930).

Kabinett 4 Canaletto, Stora kanalen if Venedig (49), Det inre af trapphnset f ett palats ( 50 ), Det inre af trapphnset i ett palats ( 51 ); Rotari, Ung liska rom syr (168); Tiepolo, Tre skizzer till tallor med nytestamentliga aimnen (188-90).

Kabinett 5: Carlo Dolci, Kristus I fariséens hus (81).

Kabinett G: Carpaccio, MaI

 1 -



 or

Biblioteket genom byte erhållna Krutmejerska och de dyrbara gaifvor, som skinktes af grefve Axel Bielke och professor P. F. Wahlberg. Den är ej blott i förhållande till vâra tillgaingar rik och fullständig, utan innehaller äfven en del sallsynta och unika blad.

Do exponerade gravyrerna firo till storrb delen uppsatta i 16 skapp, som ralkmadt fain vainster till höger rolja pil hvarandrn i denna ordning: $1,2,3,4,8,7,6,7,9,16,10,15$, 13, 12, 14, 11.

Skåp 1: Italienska deh tyska trâsnitt och kopparstick frim 1450 -1500 .

Skrip 2: Italienska, tyska, ne> derlindska och franska trigpeff, kopparstick och etsningar fion 1500 $-1600$.

Sriap 3 och 4 : ralienska och nederlïndska (sayr't tyska och frumska) kopparstiok par excellence och målareetsningar friin 1600-1650.

Skiof 5 och 6: Italienska etsningy, tyska kopparstick I svartmaner och kopparstick par excelLunce, nederlindska koppanstick par
excellence och mâlarctsningar, frauska kopparstick par exceffence och etsningar samt danskir kopparstick och etsningar frin $1650-1700$.

Skỉp 7: Jumienska, tyaka, nederlindska (ch) franska kopparstick och-etsningar; lingelska koppanstiek i svartmanér, etsolingar och bopparstick samt svenska kopparstick och etsningar frin 1700-1750.

Skåp 8, 9 och 10: Italienska koppurstick par excellence, tyska vederfindska och franska kopparstick och essuingar, ängelskn kopparstick par excellence och if svartmanêr, danskn Fopparstick samt svenska kopparstich par excellence och etsningar frin $1 \%$ ep -1800.

Skåp 11-16: Trankitt, Kopparstick, etsningar, zinktr) ek och stentryck 1800-muvarande thd.

Utom dessa i skíp exponerade gravyrer âro äfven en del större blad uppsntta på väggarne.

Där äro äfven exponerade nâgra handteckningar af italienska och franska mästare ss. Rafael, Lionardo da Vinci, Michelangelo, Guido Reni, Ary Scheffer m. fl. Större delen af museets till omkring 20,000 blad uppgaende ytterst dyrbara handteckningssamling, kanske den formämsta af alla dess skatter och upptagande hela serier originalteckningar af t. ex. Rembrandt och andra nederländska mästare samt af Scholander och Egron Lundgren m. fl., ligger dock ännu i: kartonger och väntar på att bli ordnad.
Fồ nórvermiz à paryroalen


## 7. Nordiska museet.

Detta museum, som först kallades Skandinaviskt-etnografiska socacef, bildades 1873 af Dr Arthur Hazelius och har sedan vidmakthallits och vunnit en storartad utbildning genom stiftarens nit och offervillighet samt det mer än vanliga intresse hvarmed det af allmänheten omfattats. Det innehåller en ständigt växande, rikhaltig och dyrbar samling klädedräkter, möbler, husgeråd, redskap och vapen m. m., belysande folkets lif frän aldsta till nyaste tid i de tre skandinaviska landen.

Samlingen kommer i framtiden att förvaras i en enkom för den uppförd museibyggnad, hvartill insamling af medel nu pagar och hvartill byggnadsplats ïr af konung Oskar skänkt \& Lejonslätten på Djurgården. För närvarande inrymmes den i flere särskilda lokaler vid Drottninggatan. Hufvudafdelningen utgöres af de tva paviljongerna Drottninggatan 71 a och 71 c , det första annexet är beläget Drottninggatan 45 en tr. upp och det andra annexet Drottninggatan 79 en , twà och tre trappor upp samt Drottninggatan 77,1 tr. upp. Till vảningen i N:o 77 är ingaangen genom N:o 79.

De olika afdelningarna hâlas öppna:
Hufoudafdetringen mândagar, tisdagar, torsdagar och fredagar $11-5$, söndagar 1-9;

Forsta annexst samma tider:
Andra annexet onsdagar och iordagar $11-5$, siondagar $1-3$.

Frin den 1 nov, till den 1 mars ârode sîrskilda ardelningarna under söcknedagarne tillgängliga endast till kl. 3 ,

Dessutom kunna resande i allmänhet mot furdubblad afgifter-


Intradesafgiften ar: Till Hafvudafdelningen 50 öre. Till forsta annexet, 25 öre; Till midrayinnexet 50 ore samt till alla afdelningarna gemiensamt 75 ひ̈re.

Arakort gallande för bestlimd person till alla afdelningarna kostar

Hufvudafdelningen innehå̀ler föremål, belysande allmogens lefnadssätt i Götaland och Norrland, Danmark, Grönland, Finland och Estland. Som redan ir nämdi upptager den tvả paviljonger,

Södra paviljongen. Tamburen Forriistoriska minnesmalrken.

[^0]land. Utefter högra räggen finmas dels 1 skip, dels uppsatta pâ vïggen en maingd föremâ sasom slltndor och nystdon, trissiderier, stânkor, lysapparater, skedar, tallrikar, klapptrinn, horn, vapen och smyeken. Utefter vänstra väggen finnes en serie interiofer och figurgrupper, nifmiligen: 1) Blekingsficka, omgifven of vifnader, dragdukar, sadel, stolar, dynor o. d.; 2) Intevï̈r frän Ingelstad i Slinine (slutet af 1700 -talet). Stagan Is prydd till bröllop med vifnader, drättadukar, rikt, besatt bord m. m. Figurerna i, hôgtidsdrïgt; 8) Ryggdeatuga friin Arstad i Halland (borjan af 1800(alet). Taket Ar kladt med mâlade och tryekta dukar. Figurerna I hyardagsidrikt ; 4) Bondstuga frain Y. Tingâker: i Sodermanland (1890talet). Scenen framställer begaifining pî trodje lysningsilagen: samt 5) Hopiga fràn Herrestad i'Skinc.

Rum II: Oster- och Vastergotland: Skrin, kannor, tri- och glassaker samt prydnader m. mb; Stallning med utaikts- och kostymbilder.

Rum III: Småland: brudprydnader, Yarendska sfalttecken, sadel, lusgerid $\mathrm{m} . \mathrm{m}$.

Rum IV: Halland, Bohuslitn, Dalsland, Smâland och Gotland: trilarbeten, skip, skainkar o, d.

Rum V: Skine: figurgrapp samt dyrbara smycken, vathader ooh kliddespersedlar.

Norra paviljongen. Tambur: Danmark: trilsaker, kafvelbrïden och klapptrilu.

Rummet till höger om tamburen: Finland: kantelespelare, prydnader och drakter.

Rummet till vänster om tamburen: Estland: träarbeten, klader och smycken.

Rum I: Danmark: stillning med utsikts- och kostymbilder; husgerád, möbler, skrin, klockor, väfnader, klider, smycken; afbildilingar af det yttre och inre af en đansk bondgârd.

## Rum II: Utefter winstra eiggen

 Iro uppstalda en nifingd saker, husgenid, slídar, dräkter, prydnader m. m., allt belysande lefnadssattet i Norrland.Utefter högra väggen fimnes en serie redskap, interiorer, figur-och landskapsbildier, nămligen: 1) silidair, lokor, lurar, muggar m . m.; 2) Jandskapsbild tran Jarfsö i Helsingland. Sommarbild, figurer i Helsinglandsdrakter och lappdrakter; 3) stuga frün Delsbo i Helaingland. Figurgrupper. VIggar och tak mâlade; samt 4) tapplandskt Landskap. Vinterbild. Lappar med renar, hundar och pulkor. Kâta.

Rum III: Grobland, Norge: drilkter, tralarbeten, antiqviteter $\mathrm{m} . \mathrm{m}$.

Rum IV: Träarbeten. Vififtolar, spinnrockar, kistor m. m.

Forsta annexet upptages af forremã, belysande hufvudsakligen allmogens lefnadssätt i Norge och på Island.

Tambur: Prof pâ gammalt triisnideri, stabursstolpar, skäp och kistor.

Rum 1: Trilarbeten. Fin stor saing, kistor, skīp, stolar, kronor, och slider. Dessutom tví ffgurer, en flicka frin Telemarken och en student if turistarikt.

Rum II (till vānster om rum 1): muggar, stankor och andra mindre trikkirl, brudkronor och smye-
ken frin Hardanger. En kvinna frin Finnmarken med, barn.

Rum IIT vapen, (fithader) lerEirl, trisniderier, fat, horm och rifnader. Figurgrupp, gabbe och yngung frin Telemarken.

Rum IV: Husgeridissaker af tra. Skedar och smycken. Figurgrupp, kvinna och man frân Numedalen.

Rum V: Island. Husgerâd ech smycken.

Andra annexet upptages af föremål, belysande de högre klassernas och stadsinnevi̊narnes lif, diverse etnografiska minnesmärken och föremål belysande allmogens lif i Svealand.

## Våningen 1 tr . upp.

Forstuga och tambur. Arbeten i sten och vapen.
A. Rummen it Kammakaregatan.

Rum I: Arbeten 1 messing, brons och malm. Kistor, stolar, fat, lampetter, vinkylare, seldon, o. d.

Ruin II: Skrisaker, Gilelâdor, fanor weh stafrar.

Rum III: Skraisaker. Skraisigill, mistare- och gesillbref samt handlingar.

Rum IV: Skriwaker. Gillelảdor, milisterstycken (mest plítoch tennsaker) samt skyltar.

Rum V: Skrisaker, Valkommor, stafvar, mästerstycken, skyltar, lyktor och sparbüssor.

Rum VI: Skrisaker. Misterstycken, :Theatrum economico-mecanieum (en samling åskâdningsmateriel, for varukännedom) samt prof framisisande skrifkonstens utveckling i Sverige frinn 1400 -talet till nuvarande tid.

## B. Rummen åt Drottninggatan.

Rum I (hörrurammet): arbeten i tenn och koppar. Sparbössor, fat, stakar $\sigma$. d.

Rum II: arbeten i jarm. Skyltar, kistor, läs ; särskilat märkas ett par gamla jarnbeslagna kyrkdörrar från Moheda och Skirō.

Rum III: arbeten i lera. Kakel, fat, vaser o. d.
(Man gâr nu utiōr en balftrappa och kommer in i văningen N:o 77 Drottninggatan 1 tr. upp).

Rum IV: arbete it tril frîn katoleka tiden. Korstolar, dörrstolpar, skìp; särskildt mikrikas gipsafgutningar af trïsniderier fràn Aals kyrka i Norge.

Tvă rum inåt gården till höger om rum IV: kyrkliga
minnesmilirken. Altarskâp, korstoTar, rökelsekar, bâfvar, stolar, crucifíx, timglas, dräkter 0. d.

Rum $V$ (fortelitter filen efter rum IV): Saker belysande lifvet under Vasatiden (renissans). Skap, kistor, singar, kronor, kisor, muggar och vapen m, m,

Rum VI: Saker belysande lifvet under storhetstiden (barock). Byri, skiap, kronor, kaudelabrar, stakar $\mathrm{m}, \mathrm{m}$.

Rum VII. Saker belynande lifvet under friketstiden (rokoko). Byriar, speglar, taflor, klockor, kronor, kandelabrar $o$, d.

Rum VIII: Saker belysande lifvet under Gustavianska tiden (style Louis XVI). Mढ̈bler, kronor, speglar, eldskiirmar, broderier $\mathrm{m}, \mathrm{m}$.

Rum $I X$ \& $X$ : Saker belysande lifvet 1 början af 1800 -talet (kejsarstil). Mढ̈bler, kronor, kandelabrar, lyxartiklar m. m.

Rum XI: Spimmockar och kökssaker,

Rum XII: Saker belysande olika tiders mynt-, maitt-, mal-och vigtayetem.
C. Rummet till höger om tamburen: Poralin, fajans och glas.

## Vaningen 2 tr. upp.

Tambur: Bärstolar och vagnar.
A. Rummen it Kammakargatan.

Rum I: Textila arbeten, flygel.
Rum 2: Drikter, portratt, dessnitom tvă figurer: miversitetskursor och pedell.

Rum 3: Diverse saker, enskilda ordnars tecken och märken, Stockhoims Lycei standar.

Rum 4: Murikinstrument af ofika slag veh alder.

Rum 5: Handvapen, lyktor $\mathrm{m}, \mathrm{m}$.

Rum 6 (detta och foljande rum ligga inât garden). Handvapen och fanor, dessutom en figur: karolin.

Rum 7: Straff- och pinoredskap; en figur: brotisling f jarn.

Rum 8: Brandredskap.
B. Rummen at Drottninggatan.

Rum 1: Byster oels portrift af svenska konungar och drottningar, drakter.

Rum 2: Byster och statyer af utmirkfa svenska mifn; minnen af och saker som fillhört dem.

Rum 3: Byster af svenska konstuairer: minnen af och saker som tillhôrt dem.

## Våningen 3 tr . upp.

Tambur: Bykladdar, masikinstrument(lurar och valdthorn)sanit budkatar.
A. Rummen àt Kammakargatan.

Rum 1: Saker från Dalarne: tril- och beklidnadsartiklar, prydnader, spinnredskap, seldon.

Rum 2. Saker frin Upland: triarbeten (rockhufrudeu och vaff-
lunor), dräkter, isläggar, dryckeskairl och nyckelharpor.

Rum 3: Saker frin Yastmintand: nifiversaker, drikter, grafkors.

Rum 4: Saker frân Nirike och Sōdermanland: taivelstill, driliter, nilfversaker, vallhorn; dessutom tvä figurer: kviania och barn i Vingakersidriki.

Rum 5: Saker frin Varmiand: dräktor, vifinader, knöskor for hīstar.

## B. Fummen at Drottninggatan.

Rum 1: Saker frân Dalarne: Mâlade dukar anvfinda som väggprydnader i Leksand. Dessutom flere figurer, karl och kvinna frain Orsa, gubbe, gif kvinna och kulla frin Mora.

Rum 2: Saker frîn Dalarne: Gamla kllidstänger i romanska mōnster, runstafrar $\mathrm{m} . \mathrm{m}$. Dessutom en interiör efter Amalia Lindegrens tafla Lillan sista haiddo.

Tví tr. upp đ̃r museets expedition belagen, där forestiandaren traiffas 8-i eftermiddagen. Tre tr, upp äno bibliotek och arbetsrum for tjenstmainnen.

## 8. Kungsholmen.

Spârvagnar gâ hvar 8sde minut frin Gustaf Adolfs forg ofver Nya Kungholmsbron och utefter Handtvārkaregatan till Pilgatan. 10 öre.

Ãngbât hvarje kvart frîn Mri-
lartorget till Serafimerlasarettet (6) öre) saut Kungsholmstorg, KarlsYik, Stockholms sjukhem och Smedens udde ( 10 öre); hvarje timme frin Riddarholmen till Mariebärg ( 13 öre).

Kungsholmen ar den sist och minst bebyggda af de holmar, på hvilka Stockholm ligger. I äldre tider kallad Lidherne eller Munklăgret, erhöll den sitt nuvarande namn 1672 , dà denna stadsdels innevảnare erhöllo borgerlig frihet.

Med Norrmalm förbindes denna stadsdel genom tvïnne broar, Nya Kungsholmsbron och Kungsbrom. Den förra af dessa broar leder frản den öppna planen söder om Centralstationen till Handtvärkaregatan, och den senare förbinder Kungsgatan på Norrmalm med Flemingsgatan (Reparebansgatan) på Kungsholmen.

Handtvärkaregatan är Kungsholmens förnämsta gata och trafikeras af spårvagnar. När man passerat Nya Kungsholmsbron, mötes man pí vïnster hand af ett af hufvudstadens förnämsta industriella värk, Angkvarnen, i dagligt tal kallad Etdkvarnen. Snedt emot densamma ligger det stora Serafimerlasarettet, öppnadt 1752. Midt emot Serafimerlasarettet ār det Karolinska mediko-kirurgiska institutet beliget (N:o 3).


#### Abstract

Denma undervisuingsanstalt för utbildande af lakare upprättades 1811 och är försedd med dyrbara samlingar. $\AA$ institntets gard stâr en bronsstaty af den store forska-


ren och lifraren Anders Retzius. Samlingarma fro dagligen tillgangliga efter tillsigelse hos vaktmifstaren.

Den närmast bortom Karolinska institutet liggande byggnaden är Kungl. myntet (N:r 5), beläget på samma plats, där vairt lands förste angbaitsbyggare, Samuel Owen, hade sina värkstäder. Snedt emot Myntet ligger Kungsholms eller Ulrika Eleonora kyrka, en liten korskyrka, bygd 1673-88.

Utom redan nämda sjukvârdsinrättningar ligga vid Handtvärkaregatan kronprinsessan Lovisus vairdanstalt för sjuka barn (N:r 14), Kurhuset (N:r 13), Allmänna barnbördshuset ( $\mathrm{N}: 0 \mathrm{O}$ 19) och Garnisonsgjukhuset ( $\mathrm{N}: \mathrm{r}$ 25) vid spårvägens slut.

Kvarteren mellan Handtvärkaregatans västligaste del och Mälarestranden upptagas af Pontonierkasernerna och Karlsviks fabriker för kulsprutor, skördemaskiner m. m.

I den östra delen af Kungsholmen, i närheten af Barnhusviken, ligga flere storartade industrietablissement saisom Bolinderska gjuteriet (Kaplansbacken 10), Ekmanska smickerifabriken (Flemingsgatan 2 B) samt Inedals stora värkstäder. Här är ock belägen Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning, det s. k. Grubbens gävde.

Gär man Handtvärkaregatan i ända, kommer man till Sjukhemmet för obotligt sjuka. Rakt fôrbi detsamma gär stora Drottningholmsvägen, fran hvilken strax bortom sjukhemmet vägen till Mariebärg viker af åt vänster. På höger hand om denna väg ligger Konradsbärgs storartade hospital för sinnessjuka, grundlagdt 1855. Den slottslika hufvud-
byggnaden bestâr af tre afdelningar, den mellersta afsedd for ekonomien och de båda andra för patienter, och lämnar rum för omkring 200 sinnessjuke. Hospitalet omgifves af stora parkanläggningar.

Fortsätter man vandringen pà Mariebärgsvägen, kommer man snart till en gảngstig, som leder upp till det på en höjd belägna raketlaboratorict. Därifrån har man den präktigaste utsikt öfver ă ena sidan staden och a den andra Mälaren med dess öar ända bort till Kungshatt.

Nere vid Mälarstranden ligger Mariebärg, där den för sina utmärkta akster berömda porslinsfabriken med samma namn var belägen åren $1759-88$, och hvarest ända till for kort tid sedan det af general Cardell grundade högre artillerilärovärket hade sin lokal. F. n. utgör Mariebärg kasern för Thängbataljonen.

Till höger om Drottningholmsvägen ligger Frimurarebarnhuset pú Kristinebärg. Egendomen, som under senare delen af 1850 - och början af 1860 -talen tillhörde hertigen af Dalarne, inköptes 1864 af direktionen öfver Stockholms frimurarebarnhus, hvarefter, sedan nya byggnader uppförts, frimurarebarnhuset flyttadet dit.

Frimurarebarnhuset stiftades 1753 till minne, at prinsessan Sofia A1bertinas fodelse och hade inda till 1867 sin lokal i hörnhuset mellan Malmtorgs- och Jakobsgatorni ( n . ч. badinrattaingen), I borjan litmnade inrlittuingen värd och uppfostran ait 20 barn, men under arens
lopp har den blifvit I stand att altmer och mer utvidga sin vïrksamhet, si att den numers kan emottaga närnare 150 baun. Bland barnhusets inkomster märkes behålningen af en konsert hvarje Längfredag, hvarvid sedan 1801 i regeln gifíves oratoriet =Skapelsen.

I nordviistra hörnet af Kungsholmen, vid Ulfsundasjōn, ligger Hornsbärgs sockerbruk.

## 9. Södermalm.

Den som ãmuar besoka den östra delen af Södermalm eller Katarinatrakten, gür bist i att med spirvagn fircdas till shussen samt sedan begagma Katarinahissell. Afgin 5 Jre upp och 8 ore ned. Den âter
kom har sina vägar at västra delen eller Mariatrakten, bör vid Milartorget ga omhord A Angfarjan, som worer ofver till Mariahissen, samt vidare begagna sig af denna inrittning. Afgift for begagnande af
både àngifirja och hiss, upp 6 öre, ned $\overline{5}$ öre; afgift for endast hissen uрр 5 öre, ned 3 ore.

Mellan Rödbotorget, Munkbron och Ragvaldsbro ga ängslupar. Afgift 6 och 2 öre.

Stockholms södra förstad eller Södermalm utgör egentligen en 0 , men sammanhänger numera genom ett smalt näs vid Skanstull med fastlandet. Pa norra sidan sköljes Södermalm af Mälaren i väster och Saltsjön i öster. Genom det s. k. Spinnhussundet skiljes Södermalm från Lảngholmen och Reimersholm. I söder strücker sig Arstaviken till Skanstull, och pà andra sidan om det smala näset därstädes vidtager Hammarby sjö. Mellan staden och Södermalm går Söderström, genom hvilken Mälaren afbördar sig sitt vatten.

Södermalm utgör ett litet högland. De sSödra bïrgens stiga branta och skrofliga upp ur Saltgjön och Mälaren, och tvära backar möta här och hvar i det inre. Ehuru Södermalm på grund af sin höglảndthet har att erbjuda bảde ett friskt läge och vacker utsikt, har den dock utöfvat blott ringa dragningskraft pả de förmögnare samhällsklasserna, utan ar förnämligast bebodd af hufvudstadens fattigare befolkning. I den mån kommunikationerna med och på Södermalm förbättras, torde dock en förändring intrảda härutinnan.

Den sydligaste eller närmast Södermalm liggande delen af Stockholm utgör numera en liten holme, som skiljes från Stadsholmen genom Stockholms sluss, bygd 1850 af Nils Ericsson. Den är $44 \frac{1}{2} \mathrm{~m} .(150 \mathrm{f}$.) lång, nära 7 m . $(22 \mathrm{f}$.) bred och något mer än 4 m . ( 14 f.) djup. Öfver densamma leda tvänne vindbroar af järn. Själfva holmen upptages af Karl Johans torg, som ar prydt med Karl Johans staty till häst, modellerad af Fogelberg oeh aftäckt d. 4 nov. 1854.

A piedestalen, som prydes af | Carl XIV Johan, Brôdrafolkets fakonnmgens vapen, omgifvet af Sera- der, af Oscar I. fimerkedjan, läses inskriften: zat

I öfrigt upptages det lilla torget af planteringar. Pa södra sidan om torget står en enkel basarbyggnad. Bakom densamma är den s. k. Fiskargângen belägen, under hvilken Söderström med den af Polhem 1753 fullbordade slussgrafven framgair.

Torget omgifves ât bâde väster oeh öster af stenkajer. At Saltajósidan, utanfor Fiskargingen, ligger en pontonbrygga, öfver hvilken den frin Stadsgărdshamnen till Skeppsbron gàende förgreningen af sammanhindningobanan ar dragen, och
à lyvilken drifves en liffig aftarsvärksamhet med landimannaprodukter:

Fiskargangen utgör en varuhall, där alla slags leffnadsförnödenheter finnas till salu.

Så snart man passerat öfver en af de båda broar, som leder öfver den för öfrigt af basarbyggnaden dolda Söderström, mötes man af en bred och djup graf, i hvilken sammanbindningsbanan framgi̊, och öfver hvilken tvänne broar leda, den ena af sten, den andra af järn. Det arr den gamla Stadsgrafven, anlagd på Gustaf Vasas tid till stadens forsvar. Sedan grafven ej lingre behöfdes för sitt ursprungliga ändamål, nedrefs det der belăgna Södra tornet och ditflyttades 1662 stadens jarnvag, hvilken dar hade sin plats i omkring 200 âr, men numera âr tillsvidare förlagd till Djurgârdsstaden.

De nämda båda broarna leda upp till Södcrmalmstorg, utgångspunkten för Södermalms båda hufvudgator, Hornsgatan och Götgatan. Mellan de båda broarna ligger Bryggareämbetets hus, bekant under namnet Pelikanen, den i huset beligna restaurationens namn. Järnvägstunneln under Södermalm begynner under detta hus.

Den frain Södermalmstorg utgảende Götgatan sträcker sig i nästan rak sydlig riktning till Skanstull och delar Södermalm itvänne hälfter. Den är hufvudstadens längsta och backigaste gata. Invid denna gata oeh upptagande hela det kvarter, som omslutes af Göt-, Maria-, Repslagare- och S:t Paulsgatorna, ligger det väldiga Schönborgska huset, prydt med de la Gardieska och Braheska vapensköldarne. Inne pa gården kvarstår Ebba Brahes palats.

Fortsätter man vandringen utefter Götgatan till hörnet af Katarina Högbärgsgata, varsnar man ett pà en höjd pà vänster sidan om gatan beläget stort hus. Man befinner sig nu vid den bekanta Pelarbacken, där enligt sïgnen de tyske borgarne i Stockholm sisom en försoningsgärd för de är 1389 begångna Käpplingemorden läto uppsitta tre skulpterade minnesstenar. Enligt en mera trovärdig berättelse, af Messenius, uppsattes dessa stenar af en from borgare i början af 1500 -talet.

Enligt signen skall afstândet mellan den nordigast belagna stenen och det gamla ridhuset sid Stortorget hafva rarit like liangt som mellan Pilati hus och Golgata, medan âter afstandet-mellan den ofvan nămda och den sydligast resta stenen varit detsamma som afständet mellan Golgata och det
stalle, dair Kristus foll till jorden rued sitt kors.

Af de tre minnesstenarna finnes uumera endast en i behall, och den har fâtt lămna plats for det ofvan omtalade stora huset och flyttats nīrmare Götgatan, därifrin den med latthet ses. Den forestaller Kristus pal korset mellan jungfru Maria och exangelisten Johannes.

Strax utanfor Skanstull, vid Ârstaviken, ligga Stockholms stads vattenledningsvärks storartade anläggningar, hvilka omfatta den gamla brunns- och badinrättningen Grundsborgs ägor och närliggande omriden. Sevärda äro de stora filtrerbassängerna. I en af bassängerna iir anbragt en vattenkonst, som i lugnt väder kastar vattenstrilarne upp till en höjd af 50 meter ( 168 fot ). På afotånd synes vattenledningens stora reservoar, den s. k. Vattenborgen, som lär rymma 625,000 hektoliter vatten, och som är belägen i den blifvande Arstalunden på högsta punkten af de Södra bärgen.

En bekväm uppfartsväg till östra delen af Södermalm eller Katarina församling har man i den af kapten Lindmark 1882 bygda elevatorn eller Katarinahissen. I stället för att vandra uppfor backen till Södermalmstorg viker man, om man vill begagna sig af hissen, af till vänster in 1 den s. $k$. Stadsgdrden, vid hvars början hissens luftiga byggnad har sin plats.

Med àngkraft lyftes man upp till höden af Mosebacke och pa en offer de under varande lusens tak ledd gaingbro vandrar man fram till Mosebacke torg. Frin den lilla paviljongen ufver hissen och frân gảngbron har man den vidstäcktaste och mest ansliende utsikt offver staden, Malaren och Saltsjön, Framfor sig har man den egentliga staden med dess hopgyttrade hus och de mänga fartygen vid Skeppshron samt slottets rilldiga massa. Längre bort mötes blicken, sâ lângt
den kan framtringa, af de långa husraderna pa Norrmalm och Ostermalm. At vaster har man fri utsikt öfver Milaren med Riddarholmen och Kungsholmen a ena sidan och de Södm bärgen a den andra; och vinder man sig mot b̄ster, tjusas ugat af den liffiga trafiken I hamnen och den stora segelleden, af Djurgârdens tilcka stränder Snmt de ur Saltsjōn uppstigande Skepps- och Kastellholmarne.

Ett litet kafe ir inredt I paviljongen öfver hissen.

När man lämnat gångbron och ater kommit pủ fast mark, har man vänster hand Mosebacke, som i alla tider utgjort ett mål för resandes vandringar, och dâr bortom, vid Stora Fiskaregränd, Stockholms navigationsskolas hus. Frain Mosebacke trảdgards öfversta terass har man en utsikt öfver hufvudstaden och dess närmaste omgifningar, hvars make ingen annan plats i Stockholm haft att uppvisa, innan Katarinahissen kom till stånd. F., n. utgör Mosebacke en andra klassens restaurant. I samma hus som Mosebacke restanrant är äfven inrymd Södra teatern (med platser för 5 a 600 personer).

Sydost om Mosebacke, vid Katarina Högbärgsgata, ligger Katarina kyrka, Stockholms vackraste tempel.

Kyrkan är en grekisk korsbyggnad med lika li̊nga armar. Ofver det hela höjer sig en kupol, omgifven af fyra smärre hörntorn. Den är ljus och rymlig samt i akustiskt hünseende utmärkt. Belägen pả en af hufvudstadens högsta punkter är den synlig öfver hela staden.

Kyrkan âr beldgen pỉ den plats, dăr de I Stockholms blodbad afrattades lik brilindes. 1576 lat Johan III dir bygga ett kapell af tril, och liren 1056-70 uppfordes pà platsen en kyrka efter ritning '
af Jean de la Vallee, Den förstördes 1 den stora branden 1723, men âteruppfordes genast efter rituing af G. J. Adlercrants och invigdes. 1724.

Följer man áter den frản Götgatan i västlig riktning gaiende Hornsgatan, så benämd efter faltherren Gustaf Horn, kommer man efter en kort promenad till Maria kyrka, grundlagd af Johan III 1576, men fullbordad forst 1634. Den var i sitt ursprungliga skick en ganska vacker kyrka, och särskildt ansägs tornet, fullbordadt 1733 , för ett af de vackraste i hufvudstaden. Den 19 Juli 1759 nedbrann kyrkan liksom större delen af de i församlingen belägna husen. Den ateruppbygdes redan 1703, men förseddes först 1825 med torn, ett torn, som närmast är att likna vid sen fyrkantig astronomisk jättetub, stäld pai ändas. Sjaifva kyrkobyggnaden utgör en sadan blandning af olika stilar, att den hardt när trotsar en beskrifning. Kyrkogârden är däremot synnerligen täck. Pa densamma hvila bland andra riksantikvarien Lijegren samt skalderna E. J. Stagnelius oeh K. A. Nikander.

Längre väster ut vid Hornsgatan ligger Adolf Fredriks torg, som för Maria församling är hvad Kungsträdgärden är for Norrmalm.

Utefter Mälarstranden är för närvarande under byggnad en strandgata, och frin denna lytter en ny hiss, Mariahissen, sina passagerare upp till Bellmansgatan, hvilken skïr Hornsgatan och leder förbi Maria kyrka. I motsats till Katarinahissen är denna inbygd i ett hus. Frin dettas altan har man en synnerligen vacker utsikt.

[^1]Strax öster om den nya hissen ligger Ragraldsbro, därifrân ständig ảngbâtsförbindelse upprätthålles med staden och Normalm (se ofvan, sid. 56).

## I. Djurgården.

I de afliggsnare, ännu ej stadsmiissigt bebygda delarne af Södermalm äro atskilliga stora industriella etablissement beligna. Sålunda ligger vid Tegelviken af Saltajön Stora varfvets mekaniska värkstad och varf. De industriella anläggningarna vid Barnängen äro belĭgna vid Hammarby sjö. I Södermalms västra ända ligger Bärgsunds mekaniska värkstad.

Från Stora varfvet har max ångslupsforbindelse hivarje kvart med RIthtmăstaretrappan i staden
och livarje hel oeh halftimme med Dockan pá Djurgarden.

# Stockholms omgifningar. 

## 1. Djurgården.

Mellan Norrmalmstorg och Allmänna gränd a Djurgarrden gà spârvagnar hvar 10:de minut: hvardagar frin kl. 12. 40 e. m. frin Norrmalmstorg och k. 1 e. m. frin Djurgirden, sön- och helgdagar frin kl. 8.40 f. m. frin Norrmalmstorg och kl. 9 e, m. frãn Djurgården. Sista vaguen gar ki. 11 e. m. frin Norrmalmstorg och kl. 11 e. m. frin Djurgarden. Afgift 10 öre. OBS. Roda skyltar och lyktor a vagnarna.

Augslupar afgà hvarje hel kvart frin Stromparterren (8 f. m, -11 e. m.) och hvarje half kvart frain Karl XII:s torg $(2-11$ e. m.) till Alkarret a Djurgarden, afgift 10 öre; frin Räntmaistaretrappan vid Slussen till Allmănna gränd (hvar kvart fran $1 / 28 \mathrm{f} . \mathrm{m} .-10 \mathrm{e} . \mathrm{m}$.), afgift

5 öre ; frin Skeppsholmen till Allmämna grilnd (angfirija, $6 \mathrm{f}, \mathrm{m} .-11$ e. m.), afgift 8 öre. Mellan k1. 11 e. m.-1.f.m. gar om sommaren nattbat mellan Gustaf III:k staty ha Skeppsbron--Nationalmuseum-Allmlinna gränd. Afgift 25 öre.

Mellan Logirdstrappan à Skeppsbron och Djurgardsbrum med an10 pande of Ladugarrisgairdet och mellanliggande platser gir Angslup hvarje hel-och halftimme frin kt. $8 \mathrm{f} . \mathrm{m}$. till $10 \mathrm{e}, \mathrm{m}$. , afgift 15 öre; mellan Riantmistaretrappan och Dockan á Djurgarden hvarje kvart frin k1. $7 \mathrm{f} . \mathrm{m} .-10 \mathrm{e} . \mathrm{m}$., afgift 8 öre.

Tilt afilgsnare statlen of Djurgarden ga angslupar flere ganger dagligen frain Bomslups- och Räntmästaretrapporna â Skeppsbron.

Djurgärden i vidsträckt mening är en halfơ, som i väster sammanhänger med Östermalm och i söder begränsas af sstora segelledens, i öster af Lilla Värtan och i norr af den kanal,
som förbinder insjön Brunnsviken med Lilla Värtan. Den bestîr af tvänne delar, den norra och större delen samt den södra eller den egentliga Djurgården, hufvudstadens mest besökta promenad- och forrlustelseplats. De bida delarne skiljas från hvarandra genom Djurgärdsbrunnsviken och Djurgairdsbrunnskanalen, som förbinder nämda vik med Isbladsviken.

Hela Djurgirden upptagor en yta af omkring 2,900 tumnland.

Genom Gustaf Vasas reduktion lades hela Djurgarden eller som den dà kallades, Valmundsōn eller Valdemarsōn, under kronan och anvindes dels till kungsladugaird och dels till Jagtmark. Under senare delen af 1600 -talet indrogs kungsladugirden, och 1830 instingdes hjortarna, som dittills fattstrōfva fritt omkring pä Djurgirden, i en liten park vid Ropsten. Redan Karl X Gustaf började pâ Djurgarden anlligga sen lustgirds, men arbetena dïrmed maiste efter en tid afstamna. Först under Gustaf III:s
tid' började Stockholmarne anlsgga villor och sommarnojen dirstlides. Den egentlige skaparon af den mangbesjongma Djurgardens glans Iir emellertid Karl XIV Johan, som dïr anlade lustslottet Rosendal och ef sparade nägra kostnader för att furskōna omgíningarna.

Djurgarden ar en till den regerande kouungens disposition uppliten statsegendom, och de platser och ligenheter, som aro upplatna till enskilde personer, innehafras mot en viss arlig afgif. Till sitt bestând aro dessi upplatelver beroende pa hvarje tilltridande konumgs godtfinnande.

Af gammalt gick den stora straikvägen frain Norrmalm till Djurgärden utefter Storgatan och förbi Fredrikshof, men nu mera är Strandvägen den vanligast begagnade landvägen. Utefter den samma gĩ 解ven spårvägen.

Från Strandvïgen leder en vacker järnbro, Djurgârdsbron, ôfver till Djurgarden. Fran bron har man en anslående utsikt, a ena sidan öfver slottet och staden och i den andra öfver den täcka Djurgärdsbrunnsvilien med dess leende stränder. Strax på andra sidan bron vidtager den s. k. Lejonslütten, à hvilken plats är anvisad för Nordiska museets blifvande palats. PÍ högra sidan begränsas denna slätt af en laing mur med ittkantiga torn i morisk stil, hvilken undanskymmer kanonbaitarnes skjul. Snart är man framme vid den plats, där förut en gallerport af gjutjärn betecknade den egentliga ingången till Djurgairden, och invid hvilken förr lỉg det bekanta värdshuset Blå Porten. Härifrån leda tvänne vägar, den ena ăt vünster förbi Djurgircisteatern, en ansprikslös byggnad af trï, samt vidare utefter Djurgirdsbrunnsviken, den andra ait höger fram till Djurgardsstaden och slätten.

Följer man den senare vägen, ser man på vänster hand pi afstind teatern samt flere enskilda villor, däribland längst
upp pá en slätten beherskande höjd Skansen, en tid den bekanta ski̊despelerskan Emelie Högq vists sommarboning. Längre fram resa sig på samma sida om vägen hôga, fula stenmurar, som dölja för vandrarens blickar en af Djurgärdens skönaste prydnader, Byströms villa, äfven kallad Hammers villa efter sin nuvarande egare, juveleraren Hammer.

Denna dyrbara och praktrolla byggnad uppfordes 1839-44 af billhuggaren J. N. Byström i italiensk stil af Carrara-marnor, enligt trovarulig uppgift pa bestailning of Karl XIV Johan. Efter kouungens dēd mâste Byström behaila villan, som lârer kostat omkr, $180,000 \mathrm{kr}$. Den ornamentala skulptur och de basreliefer, hvarmed vilians inre fir smyckadt, atro modellerade af Bystrôm. Bland basrelieferna märkes
silirskildt Karl Johans apoteos, som pryder lanterninen öfver midtsalen. 1 villan forvaras en del af juvelerave Hammers sevirda konstsamlimgar, hvaribland befima sig fitskilliga arbeten of Bystrōm, sasom huns forsta verk 1 marmor, >byst af en ung kvinuas, ach skissen sVaigörenhetens, i brind lera. Frin villans altan har mam en syunerHigen vacker usifikt offer Stockholm och dess nârmaste omgifiningar.

Pã högra sidan om vägen, ungefär midt emot Byströms villa och vid slutet af den lânga moriska muren, ligger Alkärret, där inggluparne hafva sin tilläggsplats. Alkärret utgöres af en samling folkförlustelsestallen: bierhallar, målskjutningsbanor, karuseller, utställningar af djur och jättekyinnor $m$. $m$. At sydost begränsas quarteret Alkärret af Allmänna gränd, hvarest spärvagnarna stanna, och därefter vidtager den s. k. Diurgardsstaden, en samling af tamligen förfallna trähus, bland hvilka märkes den ännn kvarstaiende, af Bellman besjungna krogen $>$ Gröna Lund» (vid Lảnga gatan) med dess höganloftssval. Stockholms jarnvag ăr numera tills vidare forlagd till Djurgardsstaden.

Midt emot Allmänna gränd, pả en höjd till vänster om vägen, ligger Hasse/backen, fordom en simpel krog, hvars egentliga publik utgjordes af sjömän och gardister, handtvärksgesaller och tjänstflickor, men där man äfven understundom träffade Bellman och Gustaf III. Genom ställets naturskōna belägenhet, de vackra anläggningarna och den utmärkta musiken har Hasselbacken lyckats intaga främsta platsen bland hufyudstadens utvärdshus.

Ännu fins pâ Hasselbacken kvar en aldrig ek, under hvans grenar Bellman fordom skall hafva suttit och som till minne haraf kallas

Bellmant elt. I närheten af densamma star en $i$ brons guten staty af skalden (modellerad af G. A. Nystrōm).

Öster om Hasselbacken begynner den tämligen vidstriekta Djurgärdss/ätten, där om söndagarna under sommaren massor
af folk trängas kring Kasperteatern, konstmakarne och positivspelarne, eller för att beskaida den långa raden af vagnar, som lângsamt passera utefter vägen förbi slätten. På norra sidan af slätten ligga förlustelseställena Manègen med cirkns och schweizeri, vïrdshuset Alhambra, Tivoli, med anlaggningar efter mönster af Köpenhamns Tivoli, utmirkt variet6teater (Viktoriateatern), menageri, dansbanor, schweizeri m, m. samt framföralt med en storartad utsikt frỉn lusthuset à dess högst belägna del; slutligen schweizeriet Novilla.

Intridesafgif till Varietéeatern, $\quad$ slirskild afgít till rofdjurshuset 25 hvarmed foljer fritt tilltrilde till ofriga delar af Tivol, 1 kr ; intrildesafgift till öfre Tivoli 50 öre;
âre. Vid vackert väder ske teaterfürestallningarna if det fria.

En kort väg leder frỉn slätten genom Djurgairdsstaden ned till den bro, som förenar Djurgarden med den lilla Beckholmen, där de stora, i klippan sprängda skeppsreparationsdockorna förtjaina att beses.

Stora vägen eller stora promenadens, som den kallas, fortsiitter förbi Djurgirdsslatten mellan till vänster en skogbevuxen höjd, hvarả Djurgírdens prydliga folkskolehus ïr appfördt och till höger brädgairdar och täcka villor, bl. a. Roseavile och Weylandts villa. Den stiger vidare uppför en backe och fortsïtter forbi en öppen, af ekar beskuggad plats. Här stîr pâ en fot af oslipad granit Bellmans byst, ett verk af Byström, aftäckt d. 26 Juli 1829. Sedan dess firas hvarje àr d. 26 Juli (Bellmans födelsedag) sissom en värklig folkfest. När Par Bricolls siangkör, biträdd af en musikkår, på eftermiddagen vid bysten lâter hörn ett flertal af skaldens mảst populira singer, är hela trakten kring bysten packad af människomassor. - Midt emot bysten ligger det lilla täcka schweizeriet Bellmansro.

Vid Bellmansro delar sig vägen i tre grenar, af hvilka den ena (Sirishofsvägen) leder i nordlig riktning nästan rakt till den täcka villan Sirishof vid Djurgairdsbrunnsviken, tillhörig bankdirektör A. O. Wallenbergs sterbhus; den andra till Rosendal och den tredje (stora promenaden) i ôstlig riktning fram till Blockhusudden.

Fóljer man den andra af dessa vägar, är man snart framme vid den kungliga villan Rosendaf, sDjurgardens perlas, som den blifvit kallad. Stallet, som under en foljd af ar varit i enskild ego, inköptes 1817 af Karl Johan. Efter sitning af Fr. Blom lät denne uppfors den enkla, men stil-

## KARTA ÖFVER KONGL. DJURGȦRDEN.


fulla tvaivainingsbyggnaden. Hufvudingângen är belägen a södra fasaden, som prydes af en balkong, uppburen af 4 joniska pelare af Kolmảrdsmarmor. Villan är inredd med stor prakt: den omgifves af de vackraste park- och trädgảrdsanläggningar. Framför norra fasaden står på en öppen plan den berömda Vasen af Älfdals porfyr, utförd i ren antik stil med den yttersta noggrannhet samt hållande 2.6 m . i hö̈d och $3 . \mathrm{s} \mathrm{m}$. i diameter. I närheten af Rosendal ligga Svenska Trüdgärdsföreningens storartade växthus och trädskolor.

Från den s. k. Sirishofsvïgen leder en kort vïg till vänster genom en inhägnad park upp till den på en af Djurgärdens högsta punkter belägna Belvedèren, ett 4 vảningar hoggt utsiktstorn, uppördt 1876 af lifmedikus Westfelt. Frin den öfversta plattformen, belägen omkr. 75 meter öfver hafsytan, möter den vidsträcktaste utsikt öfver hufvudstaden med dess omgifningar samt den stora segelleden till Stockholm, och på grund häraf âr Belvedèren ett af de första ställen i hufvidstadens omgifningar, som besökes af turister.

Frim Hasselhacken teder afven en vaig direkt till Belvedère (10 min. vig). Afgift för intríde 1 Belvedêre 60 öre, for intrăde en-
diast i den amgifsande parken 10 öre. I Belvederm ir inrattad nervering if frukost och kvill, viner och hiskedrycker.

Frin Rosendals park leder en synnerligen vacker strandväg utefter Djurgardsbrunnsviken till det ofvan omtalade Sirishof. Därifrån fortsätter vägen förbi åtskilliga sommarställen sisom Fjälstugan, Framnäs, = Godthem> (singaren Uddmans forna villa) och Sommelii villa m. fl. samt förbi Djurgårdsteatern fram till stora vägen till Djurgårdsbron.

Den tredje af de viigar, som leda frăn Bellmansbyst eller Stora promenaden, förer genom den östra delen af Djurgården, den pả vackra punkter kanske rikaste, men dock minst besökta delen. Vägen går först norr om Valdemarsudden, hvarest Gustaf III fơr prydnadens skull lat uppföra den nu förfallna, kopparheklädda väderqvarnen, samt vidare förbi det vackra landtstallet Qvickjock, Biskopsudden samt Friesens park, ett af Djurgirdens vackraste partier och ett omtyekt măl för särskildt den lägre stockholmsbefolkningens lustvandringar. Därefter närmar sig vägen saltajöstranden. Den fortsaitter forbi Listonhill och Manilla, det storartade af P. A. Borg grundade institutet for döfstumma, samt vidare förbi Täcka uddens eleganta villor.
fram till Blockhusudden, Djurgairdens yttersta punkt, fordom platsen för Stockholms sjötull ait saltsidan.

Fran Manilla leder en ving tvilisk nfver-deuna del af Djurgarden Forbs det tilieka GFrometol till dem bro, som leder biver kanalen till det pa den norra delen af Djugarden belignai vindehuset Djuyíädiobrune, forr en af dew fashioniabla vilistlen myeket besökt hilkobrnum utan hilsovatten. sider ont vardshuset löper den tileka Djuggärdeliriomekianalen, som forbinder Djitgardsbrumssriken med Isbladsviken. Kunalen ar 1,396 meter lang och:20 meter bred. Forth Djurgairdsbrunns park leder vägen at houser öfver en nicl skogerlumgar omvilixande shith till Lidinguiom
vïrishins, berimat fior sitt utomordentligt rackra IFge vid Lith Viltan. Den tingal thattirnm, sotn för hilifrain ledde ofver till Lidingoin, ïr numera bortflyttai.

Den son vill bestak niggot uf deska bâda rfirtstus, hîr pa bortellor hemvigen anvanda inghat.

Den ofran skiddrade tandvigen tili Djargierisbrann (och Lédimgöloro) Ar den lingsta of de tre, som tela dif. De ofriga bîda fino: vägen fiain Ladugardslands tull ofrer Ladupardsglindet och fratn Fredrikshofs tull (den kortaste). Om dessa viltar re nedan.

Från strandvägen i närheten af Djurgairdsbron leder en vïg förbi Fredrikshof (se sid. 36), artilleriets laboratorium, garnisonens kyrkogierd, Lifregementets dragonkirs kasern oeh tet vackra, vid Djurgardsbrunnsviken beligna sommarstället Lido fram till Djurgardsbrunn. Norr om denna văg ntbreder sig den hufvudsakliga delen af Ladugärdsgärdet, vapenöfningsplats för Stockholms garnison, Stockholms stads och läns beväring samt Lifregementets dragonkîr. På det s. k. Drottningbärget, en vid exercisfältets östra sida belägen höjd, lat Kart XIV Johan uppfora en kunglig paviljong, den s. k. Borgen. Vägen frîn Ladugärdslands tull till Djurgärdsbrunn gär tvärs öfver Ladugärdsgirdet. Frin densauma har man en dürutinnan egendomlig utsikt öfver Stockholm, att man icke i taflan varseblir något vattenparti.

Redan pi 1700-talet brgagnades Ladugardsiftrdet susons exurcisplats fir fitfruistmiens garnison. Karl XIV Johan Iat betydligt utvidga det-amma for att erhalla tillrickligt utrymme fŏv kima stora faltmanovrex. Det sum ímingstilt beFagmaie mimidet upptager en areal af oukc. 183 liar.

Frin den tilt Ladugardslands till gatende vigeen utgir Drottring hivatinas wig, som fortsitter forbi Artillerikaserien, Villastadet och Stuckhofus östra sfation samit vislare genom on sacker $=k 0 \mathrm{~g}$ Tram
(ill den ufanitur Roslagstull belfigna järnyägnotationen Allouno.

A norra delon af Djirgarden cour Lilla Vartan en djup inskärming, Fusarrikon, hviken delar sig i Ivänae vikar, Eggleciloon i sorler ocl faduriken I noir. I nifheten af Uggleriken ligger Ugglevikskillan, forclom bekant sisom halsobramin nch tnnu talrikt lhesokt Tre-
 Hukarviken ligrer Ropster, hvarifran den nya Lidingötron utgax. Hir i - narheten ligger Hjorthagen. fuarest ite kvarleflande af Djir-
2. Karibäz--Solna-Nya Kyrkngaivlen-Haga-Sundbybirg.
gardens hjortar och railjur hallas inntangda.

En kort vilg leder friul Ropsten ill det af Beltumin besjungna, vackra F̌̌akurtorpet sant vidare till sommarstallet Skaggan, anlagdt af Edelcrantz. Vidare fortsitter vagen förbi Landtbruksakadomiens experi-
montalfalt, hyurefer den sammantratifus med en frin Albano och Kräfriket konmande ving. Demna leder till Mrescati, forclom G. M. Armfelts exendom, ach Allaistan, Djurgirdens nordligaste punkt. Vid Alkistan formas Norra Bromnsviken geuom en kanal med Laila Vifian

Om hamnen vid Virtan, se sid. 70.

## 2. Karlbärg-Solna-Nya Kyrkogården-Haga-Sundbybärg.

Till Karlwing kan mim findas med limgslup frun Riddarhusgränden (afgift 12 bre) ellor med ben1alg frim Centralatatiohem; till Sumbhybärg med kamma aingelup som till Karlbïg (afgin 80 ōre) eller med angalup frin Gymuasigrränden \& Riddncholmem eller nek med batsthig.

Sker fädes till Haga direkt frain hufyndstaden, har man att amrinda antingen hattify (Vartabaman) sill Xorrtall eler omnibus frín Gustaf Adolfs torg till Stallmistaregaiden (afgift if ofre) efler frain Adolf Fredriks plan till Haga zrindar (afgift 25 kre).

Färden med ângbât gâr öfver Klara sjö, Barnhusviken och Rörstrandsviken. Längs stränderna finnas många industriela och andm etablissement. Pĭ vänstra standen, Kungsholmslandet, ligga Ekmans mekaniska snickerifabrik oeh Grubbens gärde (stadens allmänna försörjningsinrättning). Utefter den högra ligga Atlas' stora fabrik för tillvärkning af vagnar och vagnsmateriel samt Rörstrands porslinsfabrik. Vid båda ställena lägger ângslnpen till, să att man, om man vill, kan ga upp och bese dem. Sedan âterstir blott en kort bit fram till Karlbärg. Fortsaitter man frän Atlas vägen till fots till Karlbärg, så kan man ta tillfallet i akt och med detsamma kasta en blick p Sa Sabbatsbürgs storartade i paviljongstil uppförda sjukhus.

Forlbäng är hufvudsaktigen vĭrdt att bere for sin stori och vackrs park med sletperthtite Dölelnsmonomentel. Sinitun slottet är en stor, men enkel hysmaid. Det hagdes
f börjair af 1600 -tslet af Karl Karloton Gyllenhjelm, blef efter reduktionem kungl. Imsthtat, mien wirtindes mumerà till krigonkola.

Frân parken kommer man, sedan man passerat norra stambanan, som skair densamma i nordost, efter en kort promenad genom vacker natur fram till den gamla

Solna kyrka, hivars murar stả qvar ända sedan hednatiden. Den omgifves af en lugn och vacker kyrkogard, som gränsar alldeles intill Stockholms begrafningsplats, Nya kyrkogarden, invigd 1827 af J, O. Wallin och prydd med en mängd dyrbara grafmonument. Längre norrut äro katolska kyrkogârden och mosaiska forsamlingens begrafningsplats beligna,

Snedt emot Nya kyrkogïrden pâ landsvïgens motsatta sida ligger pả Brunnsvikens västra strand

Haga, Gustaf III:s skapelse och iilsklingsplats. Den stora parken var fordom genomskuren af vattenrika kanaler, men ïr nu vanvảrdad och öde. Afven i sitt förfall utgör den dock en bland de härligaste platserna i Stockholms omgifningar. Slottet, som bestair af flere små paviljonger, anlades af Gustaf III 1786. Det ligger fortjusande vackert pỉ en liten höjd alldeles vid vattnet. Nagot mera at väster, ett stycke in i parken, kvarstâ ännu grundmurarne till det praktfulla palats, som Gustaf III hade for afsikt att uppföra där, men som af brist pâ pänningar aldrig kom att resa sig ofver marken.

Bland andra sevärdheter i parken má nämnas Ekotemplet och det af Musikaliska akademien resta monumentet öfver prins Gustaf, bâda i närheten af sjön, samt grottan invid den fram till slottet ledande landsvägen.

Haga anvindes f. n. till sommarresidens fit eukehertiginnan of Dalarne.

Frin Haga gair vägen till Stockholm förbi det vid Brunnsvikens strand belïgna utvärdshuset Stallmästaregürden (tilläggsplats för båtarne till Ulriksdal) samt den vackra Bellevueparken, hyarefter den passerar under järnvägen och förenar sig med Norrtullsgatan.

Från Karlbärg fortsitter aingslupen sin färd öfver den vackra Ulifundasjön förbi herresātena Ulfsunda, Margretelund m. f. samt missionsanstalten Johannelund till Sundbybärg -( 6 kilom, frin Stockholm). För några fă îr sedan blott en obetydlig station vid Västerås-Bärgslagens järnvïg, har Sundbybärg hastigt viixt upp till en icke obetydlig forstad
till Stockholm. Här bo âtskilliga personer, som hafva sin hufvudsakliga värksamhet i Stockholm, och här äro äfven anlagda åtskilliga fabriker, bland andra den stora Forssellska -hattfabriken.

## 3. Ulriksdal.

Uthirien kan ske dels med ournibus frin Gustaf Adolfs torg till Stailmilstareqiirden ( 35 öre) och darifrain vidare med angrlup imre vilgen renom Brumsviken till Ulriksdals alle ( 20 üre) eller Utrikstal (35 ōre), dels med anghat frain Gustaf III staty yitre văgen öfver liila Vartan forbi Vartahamen genom Lidingübro och Stocksund till DTriksdal (7o ore) samt dels med

Tamathg frinin Centralstationen ilil Jirfya station pai Norria stambanan.

Vaekroxt fir sjövigen och det kloknate torde vara att valja inre vigen for utfirden och den yttre foir hemfirden, dâ man pâ qvillen har en hinformande anbliek öfver de hundratals villorna pai Djurgirdkoch Lidingölanden och (pä hivsten) de talifika i strilande THamination prunkande utvardehusen.

Frân Stallmiistaregården gair färden öfver den vackra Brunnsviken, förbi à ena sidan Albano, Frescati och en mingd ticka sommarvillor och å den andra Haga, där ăngslupen lagger till, Frösunda och Annelund. Vid Brunnsvikens motsatta ainda ligger Nedre Järfoa eller Utrikadals alle, ånghåtens slutstation. Där hade Gustaf Vasa ett af sina hufvudlager under Stockholms belägring, och till minne häraf är en stenpelare rest. Fran ångbatsstationen har man 15 min . väg genom den vackra allén förbi latskilliga villor fram till Ulriksdals slott, som ligger a landtungans motsatta sida vid Edsvikens strand.

Angsiup gair afven fran Stallmästaregarden direkt till Ulriksdals slott. Efter att hafva passerat Haga styr ingslupen kurs i nordostlig riktning genom det smala sundet vid Ålkistan. Där möter Edsviken. Färden fortsättes genom bron víd Stocksund på det smala farvattnet mellan de vackra, med sommarvillor öfversallade stränderna frum till Ulriksdals, slott. Pâ vänster hand, innan man kommer fram till Ulriksdal, ligger egendomen Sveden med vidsträckt utsikt, och på höger hand strax bortom slottet det ståtliga K引\#̈foinge.

Yttre vägen till Ulriksdal gär utefter Djurgârdens södra strand till Blockhusudden. Därifrin fortsätter den öfver

Lilla Värtan förbi Lidingöbro värdshns och Stockholms nya hamn samt genom den nya Lidingöbron, hvarefter ingbiten inom kort $\ddot{\text { ïr }}$ inne pä Edsvikens lugna vatten.

Färdas man pâ järnvigg till Järíva, har man sedan att vandra genom Ulriksdals allé.

Landvägen till Ulriksdal kan tagas genom antingen Norrtull eller Roslagstull. Den förra, kortare viigen gar förbi Haga, Stora Frösunda, Ainelvind, hvarest en bautasten ür rest till minne af stallets förre agare, gymnasten P. H. Ling, och Jïrfva samt genom Ulriksdals allé, Vägen genom Roslagstull gär öster om Brunnsviken och leder förbi Albano, Kriftriket, Landtbruksakademiens experimentalfalt, Frescati och Alkistan.

Ulriksdals slott ür en betydande trevainingabygguad med flyglar. Det anlades i slutet af 1600 -talet af Jakob Pontusson de la Gardie. Af hans son sildes det till drottning Hedvig Eleonora, som skänkte det àt sin sonson, den i spaid alder aflidne prins Ulrik, hvars namn det bär.

Slottet var redan formt en omtyckt vistelseort for vâra konungar, men sin mest lysande tid sig det dock under Karl XV:s regering. Han vistades ingenstädes sả gerna som där och prydde med konstkännarens smak sin älsklingsboning på alt sätt. Där samlades efter hand de dyrbaraste gamla möbler, gobeliner och andra konstindustriela föremå, si att slottet slutligen blef ett fullkomligt museum. Vid Karl XV:s död skïnktes samlingarna till staten och utgöra nu det vaisentliga i Nationalmusei konstindustriela afdelning.

Det gamla slottet står öde och parken växer nästan vild, men in finnes dock tillrïckligt myeket kvar inom slottets murar for att göra en resa dit ut intressant, äfven om ej de härliga omgifningarna ensamma vore nog därtill.

Af sevärdheter i slottets närhet nämna vi kyrkan, uppförd 1865 i holländsk renïssans efter ritning af Scholander samt en mängd vackra sommarställen, bland hvilka märkes Bcylon, byggdt af Lovisa Ulrikas bekante lektôr.

[^2]4. Virtabanan och Värtabamnen. 5. Nackanäs (Dufnas).

## 4. Värtabanan och Värtahamnen.


#### Abstract

Bantig flere gàuger dagigen. Pris farnvigg: $11 \mathrm{kl}, 45$ ire, 11 kl . Aterresan sker bast med angbat. 80 ore; a angbat 100 ore.


Den ar 1882 fullbordade Vartahamnen har till uppgift att forrbinda hufvudstaden med den nya hamnen vid Lilla Värtan. Från Centralstationen foller man norra stambanan till Karlbärg. Där börjar Värtabanan, som gîr i en bảge öfver den odlade slätten vid Norrtall till Norrtulls station ( 3 kilom, fri̊ Centralstation). Pă en hög bank fortsätter banan öfver landsvägen till Norrtull. Frin den högt liggande banvallen har man en vidsträckt utsigt öfver Hagaparken, Kräftriket och andra ställen vid Brunnsviken. Järnviggen, som hittills gått i nordostlig riktning, böjer sig härefter mera ăt öster samt öfvergàr pả en 7 meter hôg bank södra ändan af Brunnsviken. Sedan man därefter passerat vägporten vid Roslagstull, iar man snart framme vid Albano station ( 5 kilom. frain Centralstationen). Banan gair vidare genom barrskogen söder om Tggleviken, livarefter den resande inom kort varseblir forst Hjorthagen och sedan Storaingen och Lilla Värtan med Lidingölandet i fonden. Afstådet mellan Centralstation och Lilla Virtan ir 8 kilom.

Vartahamaen if egentligen afsedd att vara lastageplats for tyngre eller mera skrymmande varor sâsomi jarn, trit och kol. Stora applagoplatser liro anorduade fivid
densamma, och litlig vilirksambet rabler it dess kajer. Invid kajen uppair liamnen ett djup af 6 metur, men pa ringa afstand frait densamua okax dijupet till 18 A. 20 m .

## 5. Nackanäs (Dufnäs).

Uträden sker med tugsitup fram Făntmistaretrappan nilra 8lussen till Tegelviken ( 8 tife), ctlirifrim till fots 10 minuters vag till Barnaings-
brygan vid Hammarhyoji, ach xudan med angslup till Nacka (25) (ire).

Färden till Tegelviken öfver den liffigaste delen af strömmen är ej utan intresse. Den sedan kommande promenaden till fots Tyärhofsgatan fram, dïrefter till hogger snedt
öfver gamla kyrkogarden samt slutligen ned till sjön är väl ej vidare vacker eller behaglig, men så är färden öfver Hammartygjó fram till Nacka i dess stille si mycket mera intagande. Knapt nûgonstädes i Stockholms omgifningar är naturen så leende och löfrik som här. Vid sjổns strïnder se vi, strax efter det vi lämnat bryggan, till höger Barn. Z̈ngens fabriker och till vänster Danviken, fordom hospital, numera försörjningsinrättning. Närmare Nacka ha vi äfven pâ vänster hand det vackert belägna Sickla.

Nackanäs, berömdt för sin ovanliga figring, ligger pả en smal landtunga mellan Hommarly- och Jürla-sjōarne. I närheten af ängbaitsbryggan, vid stranden af Järlasjön ligger Nacka värdshus, hvarifrån man har en härrlig utsikt öfver nämda sjö. En liten bit därifrīn till höger, öfver Nacka bro, ligga de äfvenledes for sin sillsporda naturskönhet beryktade Nacka keamar.

Frin Nacka kan man fortsitta färden med (ingslup eller) roddbat öfver den sköna Järlasjön till Stubbsund och Kolbotten. Därfran är blott en kort promenad fram till Dufnäs vid Skurusund, hvarest Gustaf Vasa i sin ungdom kämpade mot danskarne. Från Dufnais kan man genom Skuru-sunds-bron antrida aterresan hem efter att silunda ha gjort en tur rundt Sicklaön.

## 6. Drottningholm.

Etfirien kan ske med Angbat (Texsin eller Sزofröken) frain Gymnusilikränden is Biddarhelment (50) ore) eller med vagn ut genoun Kungsholus tull $\bar{f}$ ver Kervin och
tie broar som forbinda den med Hastlandet och Loforn. Deona etitormiga och fuga vackra väg är dock (]) att rekomnienilera.

Sjövägen till Drottningholm är hänfömnde vacker och tager, med de snabbgaiende baitar som nu trafikera den, blott 35 minuter. När man limnat hamnen bakom sig, passerar man först Riddarhusfjärden. Till vänster resa sig de Södra bärgen och, när man kommit förbi dem, ser man Lingholmens straff-fangelse. Till höger har man forst Kungsholmen och sedan Konvadsbürg och längre fram dien-höd det vackert
belagna Maricbärg. Efter att ha svingt forbi grosshandlar L. O. Smiths pa vänstra stranden beligna eleganta villa Karlshäll gair bâten tätt förbi öarna Stora och Lilla Essingen. Den ena villan aflöser den andra; längre fram ser man Klubben, namnet pâ en samling sommarvillor. Angbaiten lämnar nu stora segelleden, viker af it höger och ingar fram mellan löfklädda holmar förbi den täcka Björnholmen och Fogelön, hvarefter den genom det smala sundet mellan Högholmen och Lofö, från hvars högsta punkt Breidablick beherrskar segelleden, letar sig fram till Drottningholm.

Drottningholm (fordom Torfvesund) îr beläget pi Lofōns östra strand. Sitt namn har det fatt efter Katarina Jagellonika. Men det slott som nu finnes, är bygdt långt senare. Det uppfördes 1662 efter ritning af Nicodemus Tessin d. ä. Parken och slottet äto utvidgade och förskönade af Adolf Fredrik och Gustaf III samt Oskar I.

Slottet, nüst Stockholms, den största och vackraste af vaira kungaboningar, är uppfordt i italiensk stil och bestâr af hufvudbyggnad och flyglar. Det utmärker sig till det yttre genom harmoniska proportioner. I det inre tilldraga sig stora trappan och vestibulerna, uppförda af Nicodemus Tessin d. y., största uppmärksamheten. Mảnga konstskatter finnas väl nu ej kvar där - de flesta äro flyttade till Nationalmuseum - men flere af rummen utmärka sig dock för värkligt furstlig prakt. Vaekrast äro i första våningen Gustaf Hiss sängkammare, biblioteket, Ehrenstrahlska rummet och nedra galleriet med 10 jättemålningar, afbildande Carl X:s segrar. I öfra våningen märkas stora galleriet och Salle des Contemporains, prydd med förträlliga bilder af Oscar I:s samtida regenter.

Tilltride till slottet erhåller allid. Driekspengar 1 krona.
Parken ïr anlagd delvis i gammalfransk och delvis i engelsk stil. Den ïr stor och praktfull samt smyekas af en stor vattenkonst och talrika statyer i marmor och brons af Adrian de Vries och hans lärjungar.

Bland parkens sevärdheter märkas Gotiska torned och trädgüristeatern med planterade häekar sảsom kulisser, båda frin Gustaf II:s tid, samt Kina slott, en liten paviljong i kinesisk stil och inredning, uppförd på oländig träskmark, en födelsedagsgaifva af Adolf Fredrik till Lovisa Ulrika. Vidare ha vi där Alphyddan och Kanton, för en liten, för
konung Adolf Fredriks nöje anlagd fabriksby för jürn- och stilmanufakturer, nu en samling sommarbostïder. Ungefar en kvarts mil fran slottet ligger Lofo kyrka.

Drottningholm är det blist underhallna af vära kungliga lustslott samt bebos alltid naigon del af sommaren af den kungliga familjen.

> For resandes bekvímilghet finnas midt For angbûtsbrygan ett Litet sehweizeri oeh strax till heger difom nlldeles invid den ofver till

Kersön tedande Drotiningholnstroon eft sal renommeradt virdshus.

## 7. Vaxholm och Oskar-Fredriksborg. Furusund.

Uthixd till Vaxholm och OskarFredriksborg Nker med ungbar fran Loghrdstrappan vid Skeppstoron of ler frin Blasieloolmshammen nedatfor Nationalnuseun. Pris: till Vaxholm 60 , Oskar-Frelriksborg 75 Ïre.

Till Furusumd gî dagligen atugfartyg fran Blavieholmshaumen, neAtuifor Grand Hôtel. Pris: I kl. 2 kronor 25 dre, 11 kl .1 krona 25 ire.

Färden till Vaxholm ïr en af de friskaste och behagligaste man kan göra i Stockholms omgifningar. Frain hamnen gair ångbåten ut, passerande den af hundradetals seglare och af de ëfverallt framilande smỉ ângsluparne lifvade strōmmen. P§ höger hand har man Sicklaion med de rakt ur vattnet uppstigande bürgen ända till topparne öfversillade med de tickaste villor. Till vänster âter ligger Djurgardslandet med lummiga parker, här och dâr afbrutna af grönskande ängar. Ute vid dockan står den gamla Hollîndska väderkvarnen stilla utan armar, längre bort skymta mellan löfdungarne Quicljook, Täoko udden m. ti. än enklare än furstligt praktfulla villor, och från sin höjd dominerar döfstuminstitutet Manilla med sin tunga, men väldiga massa det hela. Bortom Blockhusudden vid Djurgardslandets yttersta udde möter friare vatten. Färden gär förhi Fyädecholmarne med sitt frå brianvinskriget beryktade värdshus och i fjärran skymtar Lidingöbro. Men därförbi styr ängaren ut mot saltare vatten och friskare lnft. Lidiagön med Mölna, Brecik och Käppala
samt den härliga af villor omkransade Kyrkviken limma vi till vänster. Till höger sträcker sig den natursköna Värndön med Hasscludden, Kummelnäs, Velamaund och hundratals andra sommarkolonier. Snart ha vi mellan holmar och öar öfver större vatten och genom labyrintiskt slingrande sund hunnit fram till Askrikeffärden. Uppe på dess strand reser sig behärskande Bogesunds tornkrönta slott. Förbi smảöar och skär gïr färden vidare, tills segelleden ainnu en gaing krymper samman till en smal ränna, det s. k. Kodjupet. Här ligga pả Vaxöns kust den lilla staden Vaxholm och pâ en liten ö mellan Vaxön och Rindön den lika benämda fästningen.

Vaxholm air en obetydlig, illa bygd fiskarstad med 1,500 innevarare. I staden och dess närhet äro hundratals villor uppförda af Stockholmsbor, och under sommaren företer staden en rätt liffig anblick. En promenad till den gamla kyrkan och genom den taicka badparken lönar sig icke illa, Frin det vid hamnen belsgna värdshusets veranda har man en praktfull utsikt öfver segelleden.


#### Abstract

Stadem grundlades uf drotuning Maria Eleonora. Den ir bygd pâ kronans mark, och innevamirne aro under kriz $i$ handelse af behof skyldige att utrymma staden och tilliata att den jâmuas med marken. stadens fornilimsta milikvirdig. het ir den gamla faistaingen, anlagd af Gustaf Vasa till forstar of det da for tiden vigtigaste inloppet till Stockholm, तet s. K. Kodjupet.


Det I ganmaldags storartad slotisstil upptriria fïstet kan feke uthilida ett amfill mod modern krigkmateriel och har darfor mumera foga betydelee ur forvarssynpmakt. heist som lifven Kodjupet i haindelse af krig kommer att sparras. Frinfininingstornets ifversta plathform har man en vidstrackt utsikt 3fver den kringliggande skargarAcn.

Öster om den midt emot Vaxön belägna Rindönn gär ett andra inlopp till Stockholm, det s. k. Oxdjupe. Detta har af gammalt försvarats af det numera förfallna fästet Fredriksborg, från hvilket man har en prïktig utsikt öfver Trälhafvet. Midt emot Fredriksborg ligger den nya faistningen OskarFredriksborg, Sverges starkaste fästning. Den ïr till hufyudsaklig del insprängd i klippan, och de med grofva kanoner bestyckade batterierna skyddas af inda till 100 centimeter tjocka pansar.

Till badorten Furusund gãr färden frå Vaxholm öfver Trälhafvet samt vidare genom skïrgarden mellan fasta landet, där Kulla kyrka och den stora herrgairden Östano synas, samt öarna Södra och Norra Ljusterö och ön Yixlan. Furu-
sund är beläget på en liten 0 midt emot Yxlans nordligaste udde. Det ir under sommarmainaderna ganska talrikt besökt pí grund af sitt friska lage och sina utmirkta bad.

## 8. Skurusundet (Gustafsbärg)-Dalarö.

Utfirvien sker till Gustafsbirg med anghat frain Gustar III:s staty vid Skeppstron ( 75 Brc ) och till Dalaro fruin Blasfoholmshawnen ne-
danfor Grand Hotel ( $1 \mathrm{kr}, 70 \mathrm{n}$.) Turen till Gustatsbing tar-fnemot tedt timmar, till Dalans umgefir tvì oelt en half.

Vägen iir till en början densamma som till Vaxholm; man passerar mellan. Sicklaön och Djurgardslandet förbi Blockhusudden och Fjaiderholmarne. Men i stallet att fortsätta vägen rïtt fram stora segelleden ut, tar man vid Sicklaöns liangst framskjutna udde af till höger förbi Kungshamn och aingar in i det mellan Sicklaön och Vïrmdön giende Skurusundel. Detta sund erbjuder en serie af de mest härliga vyer Stockholms pả naturskönheter rika omgifningar ha att erbjuda. In mellan brant stupande klippor, där stugor ooh villor i brokig blandning klangt sig fast ända upp till den öfversta toppen, än förbi leende, yppiga dalgångar, där hvita herrgảrdsbyggningar skymta fram bakom böljande siddesfalt eller mellan parkernas lammiga grönska, slingrar sig farleden fram, stundom hoptrīngd till en smal mörk rïnna, stundom vidgande sig till en glittrande fjärd. Först passera vi förbi Lilla Björknä̀s pâ Värmdōlandet med dess mörka infattning af gamla löftrid samt gå igenom den gamla Skurubron och kasta i förbifarten en blick pi̊ Skuru herrgård med *Borgens tronande högst pâ en en framskjutande klippa. Vidare se vi till vänster efter hvarandra Eknäs skymtande laingst i bakgrunden, Korsudden nere vid stranden och inne i en präktig park Tollare med sitt magnifika ntsiktsbärg. Till höget ligger det gamla Dhfñ̈s. Där bortom vidgar sig leden naigot, men knappast ha vi hunnit förbi Lännersta pa Värmdollandet, för in den ater igen smalnar i hop. Med half maskin trïnger sig ingbiten igenom det Südra eller Baggensstäket, där vattnet suger sig upp efter vår farkost och grenarne pá strandens trin sopa mot suntaltet. Snart
ïr man ute på den stora Baggensfü̈rden med Boo herrgârd till vänster. Gäller färden Gustafsbärg, folljer man den vänstra stranden förbi den vackra egendomen Gustafsvik och $\mathrm{u}^{\mathrm{r}}$ snart framme vid den ryktbara porslinsfabriken.

Är det âter vâr mening att bege oss af till Dalarö, styra vi ut rïtt öfver fjärden. Vägen blir hür mera ödslig, villorna bli glesare, naturen kargare, man märker att man är ute i den egentliga skärgärden. Öfver Ingarö- och Jungfrufjürdarne komma vi ut pà stora segelleden och äro snart vid Smd Datarö. Där emellan och det egentliga Dalarö blir trakten iter mera inbjudande, sommarboningar och fiskarkojor titta fram här och hvar, och framme vid Dalarö ligga de i massor, nästan bildande en liten stad.

Dalarö är en af Stockholmarne mycket besökt bad- oeh sommarvistelseort. Den har tull- och telegrafstation samt ett par restaurationer. Trakten däromkring, öfver hvilken man frain Lotsbärget har en fortrïfllig utrikt, ir ganska vaeker. Bland sevärdheter märkas den gamla Dalarö skans, numera förfallen, samt herresiatet Sandemar.

## 9. Gripsholm och Mariefred.

Uifarden sker med ängbât frim Mälartorget och ש̈retages bist en sondag cller torsdag, ofla angbiten afgàr pâ morgonen och àtervänder
kamma dags afton. Priset ar 1 kc , 50 öre, pă söndagen (lustresa) samma juis tur och retur.

Vägen är till en början densamma som till Drottningholm. Men di baiten till sistnämda ställe ungefar vid Klubben tar af till böger, fortsätter Gripsholmsångaren i stället sin fard segelleden fram. Inom kort ser man till höger en brant klippa resa sig. Frin dess spets höjer sig pả en stång något som liknar en stormhatt af järn. Det är minnesmärket på Kungshatt.

[^3]nei í vattnet, lsvarifian han snart simmande upposiflde notsatta sidan. Hatten, som vid flykten fill if hans luffud, var det enda fieuderna fingo I xitt vald. Ånu I dag


Längs en lâng strïcka af mindre fjärdar, omväxlande här och hvar med smalnande vatten, slingrar sig segelleden vidare mellan till höger Minsö, där Ecked $\ddot{\text { h hita kyrka re- }}$ ser sin smäckra spira öfver sliatten, och till väuster fastlandet, där mellan lummiga dungar och skogbeklïdda bïrg de staitliga herresätena Värby, Norabürg, Sturehof och Vällinge blicka fram. Snart blir vattenvigen alt trüngre, framme vid horisonten tyekas strïnderna nästan möta hvarandra. Man ir nu framme vid det smala Bookhotugsrund. Dir bakom vidgar sig dock âter leden. Angaren gör en liten sväng mot norr forbi Kaggelotns slott, och nu glänser en vidstrïckt vattenyta den resande till mötes. Det ïr södra Björköffürden, Mälarens största bassäng. Rätt öfver den styra vi nu med fastlandet till vänster om oss. Pä höger hand harman den historiskt minnesrika Björkön, och bortom densamma framskymtar Adelsö, hvarest den i medeltidens historia bekanta kungsgärden Alsnö var belägen.

Norm hatifen af Björkön âr ofversillad med grafbegar (ofver 2,000). Vid ristra stranden Higger ett hoigt, frin sioisidan otillgaingligt hiligg, zoin mot landsidan ar leofist genom en halfetrkelformig vall af kullersten och grus, den s. k. borgen. Norr oun borgen uthreder sig iten $\mathrm{k}, \mathrm{k}$. sstarta fordens eller shysta'ns, ett © hektar (11 tuld) stort tath, som till ett djup af $1-21 / 2$ meter far betfiekt med en blandning of kel, askit weh saml, thed inliad-
dade massor af djurien. Mot Kister hegrinsas filtet af en hogg jordvall. De arkeologiska forskningarna hafva Gisat, att hilr under slutet af hedinatiden legat en betydande haudelvstad. Man har pis gonla gromider antagit, att demia stad var det Finka, difr Ansgarins finst predikade kristendomen i vart land. Ar 1834 restes till Ansgaril minne ett monument pat bins hagsta punkt. innti sborgens. Monumentet if vid klart rilder syniligt frim anglaten.

Färden gîr vidare genom sundet mellan Ridồn och fastlandets lingst framskjutna udde, hvarefter aingaren styr ner i den taicka Gripsholmsriken. Till vänster vinkar det präktiga Nö́lby. Vi fara där forbi, och mellan Kaltudden och Hernön sâtta vi kursen rakt på land, där vi nu se det lilla thicka Mariefred inbäddadt i leende löfskog och vaktadt af den stolta Vasaborgen Gripsholm, hvars röda murar oeh torn, rackert kransade af den friskaste grönska. spegla sig i vâgorna.

Mariefred iir en liten lugn och' fredlig stad med omkr. 800 invinare. Den har intet sevïrdt att erbjuda, utan det klokaste ür att med detsamma ställa sina steg till det strax söder derom liggande slottet.

Mariefred har sin uppkomst att $\mid$ klostret. Det fick 1005 stadeprivitacka det pat Eripsholm anlagda
legier.

Gripsholm har gamla anor. Det ursprungliga slottet anlader omkr. 1380 af den mäktige Bo Jonsson Grip och uppkallades efter dennes slaktvapen. Sten Stare d. ï. grundade diir 1504 ett kartusiankloster, Monasterium pacis Marie (Mariefreds kloster). Det var det sista kloster, som upprittades i Sverige och det första som indrogs (1526). Det nuvarande slottet, som doek sedan flere gianger blifvit indradt, utvidgadt och ombygdt, har för sin tillvaro att tacka Gustaf Fasa. Dess historia är rik pat minnen: där ha bröderna Erik och Johan ömsevis inspärrat hvarandra i fängelse, där vistades gerna Karl IX, Gustaf III höll där sitt lysande hof, och där satt till sist hans son fangen och undertecknade den akt, hvarigenom han och hans ätt förlorade Sverges krona.

Det är naturligt att med sâdana minnen slottet skall ha mycket af intresse att visa besökaren. Till sitt yttre bildar det en oregelbunden femhörning, flankerad af fyra vaildiga torn och med tvänne lângstrïckta, tillbygda flyglar. Till höger om inkörsporten ligger Griptornct, slottets aldsta del, till vảnster dirom Vaxatornet, bakom det förstnämda Füngelsetornet, med Johan III:s fingelse och det eländiga tornkyffe, som utan alt skäl kallas för Erik XIV:s fängelse. Längst bort reser sig Teatertornet, med den lilla teater Gustaf III lătit inreda.

Pâ fttre borggairden stîi tvänne i Ivangorod 1588 tagna ofantliga kanoner, kallade Gaiten och Suggan.

I slottet finnas ej mindre än 198 rum, bärande spâr af många skilda tidsåldrars smak och tycken. Af den forsta, Vasatidens, Gripsholm finnes väl ej mycket orördt kvar, men Johan III:s fángelse och drabantsalen med sitt dyrbara snidade tak, ett mästervärk af renässanskonst, kunna dock ge en förestaillning därom.

Gripsholms stönta dyrbarhet ar emellertid dess unika, i alla rummen spridda porträttsamling. Den râknar öfver 1700 dukar och är en af de rikatte i Europa. Sâvâl ur

## Konstnärlig som hufvudsakligen historisk och etnografisk synpunkt är den af största intresse.

Slottets inve. Forsta vi̊ningen: Nedra formaket med b, a. Karl XI med moder och bari of Ehrenstrahl (N:o 226) saut Karl KIV Johan, owgifven af sin fumily af Wextin ( $\mathrm{N} ; \mathrm{o} \mathbf{X X}$ ).-Nedre salen med portritt at fransha forstliga personer, bl, a. Henrik TV (H66), l.metvig XIV (1159) och Maria Tcrevia (1160). - Anledrottningans förmak: en antik Kleopatra, portritt af Peter I (1271) och Ehisabet af Ryssland (1287). - Till hëger diroui Ankedrottningens salong meed tungelska portritt, bi, a, af Elisabet (1212) och Maria Stuart sisom barn (1142) och fullvuxen (1196). -Tví smírum. I det ena Tiravals shïnstuflas, framstallande silx af Lovisa Urikns hofdamer I hosnsskepnad. Sänglanimaren, med den sling, 1 livilken Lovisa Ulrika dog 1782.: Ett kabinalt med portrilt af Ladvig XY (1189), Ladvig XVIII (1575) och Karl X (1214). Ett at drottning Lovisa skinkt tapismeri ener Vernets tatha Rafaels och Michelangelos mite i Vatikuren. - GoBotinarummed, med praktfolla, af Ludvig XVI skinkta gobeliner. Obs. den vackra wisikiten frini alla dessa rum ofver parken. -- Frin firmaket leder en liten dörr i panclningen till Johan IIts fangelse. ett prakifullt, at hertig Karl inredt rum. $\quad .0 \mathrm{~m}$ Johan nyitjat rummet och Sifismund virkligen ar fodd I den rikt urnerade slingen f fonstersmygen, sid var rummets utseende dà ett annat, - Frin nedre formaket kommer man in I sivnska galleries, prydt med partratt af srenske mina, orduade itidsfinjo. Bland andra markas: frin Vasaltiden Sturirna (924, 988), Klas Kristernsoh Horn (925), Messemius (928); frain Storhetstiden Gustaf Horn (654), Stjernbjelm (972), Le wenhiupt ( 1055 , M. Stenbock (10e3), N. Tessin; Irin Friketstiden Arvid Horn (1029), Ch. E. Lewenhuapt (1020), Ahstromer ( 1005 ); frim

Gustavianska Uden Axel v. Fersen (807), A. Ehreusvard (1003), Tessin (1036), Svedenborg (1040), Línnê (1053), Dalin (1050), Bellmain (1061), hr och fra Echroderheim (1016, 1031.

Andra våningen: DrubuntAalen, med utmalrit renhissanstak frim 1541 och vildelesa portritt. -Audicnssalen, med portritt af svennike kunuugar frin Gustaf I tili. och med Oxkar I. En dyrbar sprgel, tagen 1 Prag 1018. - Komumgons suinglanumare, med Karl XI:brudyumasiing oce det skrifthord, dir Gustaf IV Adolf underkivef sin tronafsigelse: - Lilla balinetlef, med portrath ar drottmingar oeth prinsessor, bl, at, ett 1 narnuor graveradt portritt ar drottning Kristina (408). - Ronseljinumet (taker frin Vasatiden), med Gustar Adolfs filistol af jilin, portritt af de tre Karlarne och en tafla, Forestallande Hedvig Eleonora, som hailler den Yackre prins Karl (XII), och Karl XI. - Genom Sofia Albertinas sararierohs kommer man in 1 österrikista kabinettet meed partriat af hl. a. Maria Teresia (1084) wech Maria , Antoinette (16T9). - Sofia Allertinas suinglommare, 1 rococostil, och fömak, med portritt af syen-ka drottnitugar weh firstimnor. Pikssalon, med portritt of 1500 talets regenter. Frain Rikksalen leder en trappa upp till nedre rusikammaren, med rustningar, anvanda vid Gustar III:s karuseller. Hair sutto Axel Kurk och Arvid Stalarm fungua i tví àr ( $1600-02$ ) . Vestfalisian gulleried, med portratt af frediskomgressens medlemmar och Axel Oxenstjema. - Drotfringons toalett, med portritt bl as ar Adolf Fredrik, Karl XIV Johan peh Oskar I. och sïngkammara - Gula xaZongen, med âtskilliga portritt. Drotthingens arbelonem och katinett, med portritt af Fredrik 4 af Preussen (1097) m. fi. Genom en liten gaing kommer man tili runda
salongen, med porträtt af Gustaf III:s samitida regenter. - Radshorresalen, med portritt of Karl XI:s kungliga rad; Erik Dahlberg, (696), A. och H. Wachtmeister (688, 699), Joh, Gyllenstjerna (684) m. ft.

Tredje vainingen har rum endast pa slottets utsida. Rundt om leder teatergangen. Har mairkas foljande rum: Gustaf MI: arbetsrum. - Ofre rustkammaren, med Karl IX:* slaide, Gustal I:s
salng, Maria Eleonoras brildspel, Karl XII:s doblsmask m, m. Erik XIV:s (foregifna) fangoise, ett halfrundt rum med trenne forgallrade föster. - Tcatersalongen, halfrund med refflade kolonner.

Slottet forrevians dagligenaf vaktmảstaren pa stillet. Dricksplagar 1 kr., för flere personer mera.

En utiprilg katalog Efver portrattsamilingen samt Nordensvans beskrifning Ofver Gripshohn siljas pa stillet.

## 10. Södertälge.

Kommunikation flere ganger dagligen mellan Stockholm och Sodertaige, dels med bantâg frin Centralstationen, dels med àngbàt frin Piddarholmshamnen! $O$ mith-
dagarna gōra àngbâtarna lustturer mellan Stockholm och Sodertilge. Limpligast lir att pá utfirirden begagna det ena kommumikationsmedlet och pa hemfirden det andra.

Järnvägsresan anträdes från Centralstationen utefter den 8. k. Sammanbindningsbanan, som förenar Västra stambanan med den Norra. Den 3,865 meter ( 13,017 f.) lânga banan började anläggas den 1 jan. 1864 oeh öppnades för trafik den 17 juli 1871. Pâ en 247 m , lâng jarnbro går färden förbi Strömsborg och sim- och badinrättningen öfver Riddarfjärdens norra arm. Utefter järnbron gâr en gảngbro för fotgängare. Banan fortsättes vidare öfver Riddarholmen utefter Riddarholmskaualen. En kort järnbro leder öfver kanalen från Riddarholmen till Mälartorget i den egentliga staden, hvarest vidtager en hög viadukt, under hvilken gàende hafva fri passage till hamnen. Öfver södra Riddarfjärden gâr banan på en $22: 2$ meter lâng järnbro, frän hvilken man har en synnerligen vacker utsikt ofver a ena sidan Södermalm,: Mälaren och Riddarholmen med Kungsholmen i fonden oeh ì den andra Karl Johans torg, Saltsjöhamnen, Djurgården och stora segelleden.

Knapt har banan kommit öfver till Södermalm och passerat under slussgatorna, förr än den intrïder i den 417 meter linga tunneln under Södermalm. Tunneln gär i sydvästlig riktning i en kurva och har en fämn stigning af 1

[^4]på 100. I närheten af Södra stationshuset kommer banan ater fram i dagsljuset samt fortsătter därifrin i kurvor öfver sydvästra delen af Södermalm till Arstaviken. En 270 meter laing järnbro leder öfver viken. Pa andra sidan Arstaviken ligger

Lifjeholmens station (8 kilom. frin Centralstationen). Statens, järnvïgar hafva här stora värkstäder för den rörliga materielens underhallande. I närheten flere fabriksanläggningar. Banan fortsitter genom den 277 meter långa, i klippan sprïngda Nyboda tunnel samt vidare förbj Brännkyrka till Älfsióstation. Därifrain gair fîrden förbi Huddinge kyrka och prästgird samt Huddinge station och vidare pa en bank utefter Tullingesjöns södra strand till

Tumba station (27 kilom.). Hïr ligger Riksbankens pappersbruk och sedeltryckeri. Från Tumba går färden genom skogstrakter, utmed Rörmingesjön och Ultran fram till Igelstaviken (anhaltstation vid Igelsta), där Södertalge kanal börjar. Pà en vacker svängbro passeras kanalen, hvarefter taget rullar in pa

Södertälge öfre station (Saltskog, 41 kilom.). Harififain leder en 1 kilom. låg bibana ned till den i staden belägna

## Södertälge nedre station.

Sjoväyen till Södertalge är ända till Södra Björkfjärden densamma som vägen till Mariefred. Från Södra Björkfjärden styr ângbâten söderut in i den smala Talgeviken, passerar förbi herrgairdarne Högtorp, Viksbärg och Ragnhildsborg till rinster, Kiholm och Lina till hôger samt landar inom kort vid Södertalge hamn.

Den nya prilktiga àngbaten Ragihaild gour resan direkt pà 1 t. 40 min.

Södertälge, 3,600 innev, är beliget pai ett smalt, af omgifvande höjder mot stormar skyddadt näs, som skiljer Österyjöns vattens frain Mälarens. Staden är urgammal och spelade under medeltiden en viss roll. Atskilliga politiska och andliga möten höllos nämligen dă där, oaktadt staden var să liten, att den icke kunde bereda härbärge it de besökande. Under nyare tiden har staden fort ett tynande lif, ünda tills de senaste tiotalen, dả den erhâllit ny betydelse sasom förstad till Stockholm och blifvit mycket anlitad saisom badoch sommarvistelseort.

Till sodertilges ntveckling har afiven Södertälge kanal mirkijgt bitragit. Den anlates taren 180719 och har till Indamal att förena Malarens vation med Osterijons. Den bestár af tvilinne delar: norra kamalen, sou leder Millaren till NJon Maren, och sodra kanalen, som forbintier nimda illa sjü med Igelstaviken: Yid Malaren har kanalen en sluss. De vackra kanalbankarna Aro omtyckta promenadiplatser.

## Hotellochrestavrationer:

 Stadskallaren och Central-hotellet vid Stora torget och Phanix vid Storkatan. Dessutom foljande restauraHoner: Alphyddan (table thhote ntan brilnvinsutskänkning) I bailparken och Thooli vid angbathhamnen.Stuten strilicker yig frifn tingbatshamnen vid Malaren lings efter norra kanalen fram mot den Hlla insjon Maren, som forbinder noma beht sodra kammerna med hrmrantra. Den bestar hufvudsakligen af de bügge pà längden gaiende gatorna Storgatan och Jirnagatan, af hvilka den firsta, sedatr man passerat kyrkogarien och stora torget, leder fram till Saltojatorget. Dïr bürjar Jarnagatan, som leder ned till den vid stadens andra mikant liggande firnvigestirtionen och badparken. De gator, som skira de bada lufvadgatorna airo koria, ovảrdade och blott delvis stenlagila. Vid de stora gatoma ligga flere prydllga hus, oeh ufveralt mellan oeh bakom byggningarna framsticka smia tridgardar, som forllana hela staden eqn prägel af haift landitlg trefnal.

Stadens firnlimsta bygghader aro: St. Ragnhilds kyrka och Râdhuset. Kyrikan Ar en af de uldsta i Sverige, antagligen uppförd redan I början af 1100 -talet, spiran, som aformin vintern 1880, ir sedan dess atter uppfitd och hela kyrkan restatrerad. Ridhuset ar lelaget pa en höjd mellan Storgatan och norra krmaten.

Stadeu har en ganska letydande kgllvattenkurinraitring, som grandlides 1849. Den ligger vid stadens
södra retkant midt emot jtiruvilgse stationen och omgifves of en vacker och vill vardad park, dili llfven badanstaltens societetshus ir belliget. Utom kallvattenkuranstalten har staden lifven ett till samma bolag hōrande varmbadhus och ett pytt, rymigt och tidsenllgt kallbadhus. Bâda ligga nere vid Maren.

Vackrare in sjelfya staden och mera tilldragande for frimilingar airo emellertid de-i dess utkanter beligna villakvarteren. Nügra enstaka villor ligga utmed kamalen, i symnerhet har under de sieta diren en betydlig byggnadsverksamhet pagătt vid Marens utlopp I södra kamalen. Utmed fllmvigen ligga flere villor, bland hvilka briderna Ekenbergs tilldraga sig fírnlimsta uppmirksamheten. De flesta at de i staden och dess nlirmaste omgifningar befintliga villoma ligga stribda onkring badparken och vid vigen mellan denma och Sattskog (ofre jlirnvilgastationen), Dïr ligga ufmed landsvigen Davidsons, Bergs, Weinbergs, Bolinders och Abrimsons eleganta sommarbostilder, alla bebodda och uppforda af stockholmare. Vid parkens motsatta kida liro Stobss och Camitx' villor belligna. Nir man passerat ठife parken, môtor ett helt komp ylex of enklare landithus, kalladt ¿Amerikas. Fràn deu Bfre parken, synnerligast frän dess mest framskjutna punkt, det 8. k, siveaborgs, en liten platã, belligen sfrax ofvanom kallvattenkuranstalten, har man den härligaste utsikt offer staden ocli de bida kanalerna, Milaren och lingst bort iffirran Saltsjont inre giardar.

Vid dessa ligger en aman stor saming villor med friskt och fortjusande lige, till hvilka man komther genom att folfa utefter den romantiskt vackra sibdra kanalen.

Soidertilges forritimeta industriella etablissement ir Atlas värkEtader, grondlagda af D. J. Skenberg (dj0d 1874), utvidgade af hane siner J. och O. Ekenbery raint 1873 ïfverlitna ifll det nybildade aktiebolaget Atlas.

Strax bortom norra kanalen, nilir man passerat den darufver ledande svingbron, ligger det vackra Rosenborg och nágot laingre bort stadens nya begrafningsplats.

Pà sanma sida om Tilgevikens men lingre bort frin staden ligger det synnerligen vackert belagna Ragnhildshorg. Birget ofvanfor Ragnhildsborg lir en mycket besokt vallfartsort. Ratt nedanfor sig ser askadaren det tacka herreslitet och
darframfor en samiling vikar, uddar och b̈ar, bland hvilka sairskildt Ragnhifldaholmen med ruinerna af Farlholm: slott. At norr utbreder sig Talgeviken, och snedt ofrer fjlirden ligger Kiholm.

Pa vistra sidan af Talgeviken ligger herrgarden Lina, ves badande svan vid Millarens strands. En vacker strandyig leder frin. Sodertaige till Lina.

## 11. Sigtuna-Skokloster-Upsala.

Paglig àngbatatôrbindelse frìn Riddarholmshamnen med dessa orter: Anghaten afgàr $\mathrm{k} 4.9 f$, m. oeh tillryggalligger den 90 kilom. lánga viggen pit 5 timmar. Pris 2 kr . Di=
rekt Angbitaforbindelse med Sigtuna frial Munkbrohaunen. Pris 1 $k \times r, 50$ ure. Bantilg mellan Stockholm och Upsala.

En ingbåtstur mellan Stockholm och Upsala är af ganska stort intresse. Angaren följer till en början samma väg som Drottningholmsbåtarne, men styr sedan kurs åt höger in i den vik, som skiljer Kersön frïn fasta landet, samt passerar genom Nockeby bro, som forbinder nämda ö med fasta landet. Drottningholms slott skymtar fram i fjärran. Vidare gair färden genom det smala sundet samt offver Lambaroch Löfstafjïrdarne förbi Lofön och Svartajölandet till vinster samt egendomarne Hesselby (landtbruksskola) och Riddersvik till höger. Efter att ha passerat Näsfjärden kommer man ut pß den rätt betydliga fjärden Görräln, invid hvilken äro beliggna på höger hand det lika benämda, af hertig Adolf Johan bygda herresĩtet och på vänster hand det fordom Lennart Torstensson tillhöriga Lennartsnä̈s.

Görväln slutar vid säteriet Almare Stäke, där det smala sundet Stäket upprïtthäller förbindelsen mellan nämda faard och fjärden Skarfven. Öfver sundet gâr landsvägen och järnvägen mellan Stockholm och Västerüs.

[^5]weh Tpsalas firsvar, innan Stockholm bygdes. Sannolikt redan vid Olof den heliges sikingatag 100 ?
fauns dili ett litet Riste. Under konung Albrekts regering bygdes dir ett slott, Det-brlindes af Erik XIII, men ett nytt upprordes inom kori af larkebiskoparne Nils Ragnvaldseon och Jöns Bengtsson, Hir
forsvarade sig linge lirkebiskop Gustaf Trolle emot Sten Sture d. $y_{12}$ men slutligen nódgades han 1517 uppgifva slottet, som nedrefs till grunden. Ruinerna of det gamla slottet visas innu.

Angbaten styr vidare förbi Munkholmen in på Skarfven. Pả höger hand ligga Runsa gärd och vid en vik Rosersbärgs slott (se nedan), som dock icke är synligt frain Upsalabaten, men vid hvilket de bitar, som ga direkt till Sigtuna, ligga till. Längre fram till höger vid en bukt ar det gamla Fersenska godset Steninge belăget. Ett monument är i parken rest till minne af den 1810 mördade riksmarskalken Axel v. Fersen.

Öfver Sigtunafjärden går färden till den bistoriskt märkliga staden

Sigtuna. Den nu sà obetydliga staden ( 500 innev.) var fordom af stor betydelse. Under katolska tiden hade staden 5 kyrkor och ett kloster samt var till en början slite for Svealands enda biskop. Krigsbärjoingar oeh Stockholms uppblomstring bragte staden pá forfall, och eldsvador fullbordade förstörelsearbetet. Sigtuna har en lăngstrlickt och oregelbunden form. Den gamla kloster- eller Värfrukyrkan, bygd pá 1200-talet, anvilndes nn tili stadskyrka, men under arrhundradenis. lopp har den förlo-
mit mycket af sitt ursprungliga utneende. Sigtunas fornalimsta sevïrdhet fir ruinerna af de 4 kyr Korna, som voro helgade it S:t Laurentius, S:t Nikolaus, S:t Olof och S:t Per. Stadens lage lir tickt och utuikten frain angbatsbryggan Aludden anslitende.

I staden finnes gitstgifvaregard.
Frin Sigtuna till Milista JírnViligstation 8 kilom.

I nirheten of Sigtoma, vid Garnsviken ligger kungsgarden, Venngarn, Magnus Gabriel de la Gardies sista tillfyktsort.

Från Sigtuna gîr färden i nordvästlig riktning öfver den smala viken förbi det på vänster hand belägna Signildsbärg. Här låg den hedna staden Sigtuna eller Forn-Sigtuna, den äldsta i mellersta Sverge. Nagot längre fram, vid den lilla Hatunaviken, ligger Hatunaholm, bekant genom den s. k. Håtunaleken, da hertigarne Erik och Valdemar 1306 förrädiskt tillfangatogo sin broder konung Birger.

Fartyget ångar nu genom det smala sundet vid Erikssund öfver fjärden Bondkroken samt förbi det gamla herresätet Finstaholm och Häggeby kyrka och är snart inne på den relativt breda Skofjärden. Ph vänster hand ligger det berömda

Skokloster. Slottet har ett utmärkt vackert lăge vid stranden af fjärden och är kanske den präktigaste enskilda byggnad i vârt land. Det är fyra våningar högt och bildar
en liksidig fyrkant. I hörnen resa sig ittkantiga torn med kopparbetickta kupoler. Hufvudingaingen ât sjösidan prydes af en frontespis med Wrangelska vapnet. Slottets inre ïr icke mindre lysande. Den praktfulla vestibulens hvalfbảgar uppbäras af 8 joniska pelare af marmor, en skänk af drottning Kristina till Karl Gustaf Wrangel oeh vid reduktionen lösta af Nils Brahe för 18,000 rdr silfver.

Godset Sko tillhörde ursprungligen Folkungaltten. Pä 1100 -talet ofveriatsegendomen AtCistercienserorden, som hllr anlade ett numnekloster. Klostrot indrogs af Gustaf Vasa till kronan. I borjan af 1600tatet skanktes godset till Herman Wrangel. Dennes son Karl Gustaf Wrangel upplygde det nurarande slottet for de skatter han röfvat under trettioaliga kriget, Effer hans dod tilloll det hane may Nils Brahe, oeh sedan dess ha slottet och dess samlingar varit fideikemmiss i Braheska slakton.

Skokloster fir att Hikua vid ett formminnes- och konstmuseun. I trappar och korridorer mōta taflor, tuest portritt of Karl Gustaf Wranfels samtida krigare, och rummen, framfor alt Kungssalen, for birigt bekant för sitt rika stuck-tak, liro fylda med konstsaker, gobeliner, tatlor (af Ehrenstraht m. A.), venezianska speglar, elfenbens- och bernstensarbeten m, m. Dibliotelet omfattar 30,000 band och en dyrbar handskriftssamiling. Framfor
alt sevilid ur rustkammaren, som raknar 1,200 skjutvapet f ovilisd, sablar och dolkar af olika sug, năgra inlagda med guld och adla stenar, hussithöfdingen Ziskas svard, det 1 Linkipings blodbad 1600 begagnade bödelssviirdet! en praktinil, i Prag 1648 tagen skeld, enligt uppgif forfirdigad af Fenvenuto Cellini och tillhorig kejsar Karl V,

I nairheten af slottet ligger den forna klosterkyrkan, sko kyrka, restaurerad af Herrian och Karl Gustaf Wrangel. Den i ir uppford I romansk stil och har ett grafkor, prydt med Karl Gustaf Wrangels staty till hilst. I kyrkan liro bi. a. begrafnii flere medlemmar af Folkungaítten samt Hedv. Charl. Nordenflycht. Den prydes af atskilliga frän olika kloster tagua tallor.

Man kan stanna vid skokloster samt därifrän lata no sig difver fiarden till Alsike gistgifvaregánd, hvarifrin man erhailer skjuts tili Knifsta jürnvïgsstation (7 kilom.) eller Upsala ( 16 kilom.).

Från Skokloster fortsitter ångbaiten sin färd genom Stafaund ut på fjärden Ekoln. Pả höger sida har man Alsike kyrka och egendomen Krusenbärg, pi̊ vänster sida, naigot langre fram, Akers, Dalby och Nïs kyrkor. Vid nordöstra ändan af Ekolu ligger egendomen Kungshamn, och strax n. dairom passerar man genom bron vid Flottsund in i Fyrisein, pai hvars grumliga böljor man har att firdas 8 kilom., innan ingbiten undtligen landar vid Upsala ingbitsbrygga. Under vägen ser man på vänster hand Ultuna landtbruksinstitut och Upsala Centralhospital, på hōger hand Damarks, Vaksala och Gamia Upsala kyrkor.

Jairnvägsturen mellan Stockholm och Upsala ïr vida snabbare, men erbjuder betydligt mindre af intresse ain sjöresan. Färden gâr frản Centralstationen förbi Atlas' och Rörstrands värkstäder, Karlbärgs slott och station samt Solna kyrka till Järfua station ( 7 kilom.), hvarifrain man har en kort promenad till Ulriksdal. Banan fortsitter genom en i allmänhet slätt bygd förbi Turebärgs hållstation, egendomen Sollentunaholm, Rotebro ( 19 kilom.) och Väaby ( 24 kilom.) stationer samt sjön Fysingen till

Rosersbärgs station ( 32 kilom.) I närheten af stationen ligger Rosersbärgs lustalott, inköpt för hertig Karls (XIII) rïkning. Slottet utgöres af en enkel byggnad. Det omgifves af en vaeker park. Pả slottet förvaras en icke obetydlig konstsamling. Arméens skjutskola är förlagd till Rosersbärg.

Från Rosersbärg. går färden öfyer kuperad mark till Märsta station ( 37 kilom.) samt därifrån genom öppet slättland till Knifsta station ( 49 kilom .) Efter att hafva passerat ett kärrigt skogland, anliander man till den vid början af Upsalaslätten belägna Bärgsbrunna station (59 kilom.) Därifrản gảr färden öfver den stora slätten fram till

Upsala station ( 66 kilom. från Stockholm).

## 12. Upsala.

Järnvägsstationen ligger i ostra delen af staden, angbàtarre landa vid stadens sydibstra linda, inidt emot strömparterren.

Hotell: "Stadshotellet, belliget Drottminggatan 9, 'Hotell S:t Erik, vid Bangardsgatan i nlirheten af jărnvagsstationen, Hotell Svea, Hotell Gäfle, Järnrägàhotellet och Hotell Sala, alla belfigna vid Kungegatan i nairheten af farnvägsstationen, sarnt Hotell Oden, Drottninggatan 13.

Restaurationer: 'StadshotelLet, Upsala Gille och Hotell Phanix, bâda vid Vedtorget, samt Rullan vid jarrivăgsstationen.

Schweizerier (Kafêer): *Stadshatellet, Upsala Gitle; Taudis, hörnet of Drottning- oel Östra Agatorna; Rullan, Fiotell Pluentix samt -Flistret (Strömparterren), vid ang-
batshamnen, oppet eadart om sommaren. Elegant kate utan spirituosautsklinkning 1 Hotell Sit Erik.

Post peh telegraf: Postkontor Ostra Agatan 35, telegraf- och telefonstationer vid Stortorget.

Akarestation: vid järnvlignstationen och Flustret, Pris enligt taxa.

Badinrättningar: Kallvotlesfuranstalton vid slotiskillan, Badgurättningen vid Dombron, Sim-ach badinätitningen utanfor Bvarthilekstull.

Promenadplatser Strömparterren vid Fiustret, Karolinaparken bakom Carolina Redivira, Odins lund invid Bondkyrkan och Angelska parken, belaggen midt cmot Odins lund, pa andra sfdan Drottninggatan.

Samlingar ooh vetenskapIiga inrattningar: Cnicersitels. bibiotekel I Carolina Rediviva, tillgangligt nuder terminerna hvarje söckendag k1, $11-1 \mathrm{f}$. m , under mellanterminerna tisdagar och fredagar samina tid. - Studentkârens bibliotel, Ostra Agatan 27, Öppet onsdagar $\mathrm{kL} .9-10 \mathrm{f} . \mathrm{m}$. och fordagar kl. 0-11 f. m. - Kirurgiskobstetriska samlingen i Akademiska sjukhuset, alla dagar 9-11 f. $\mathbf{1 0}$. och dessutom efter tillsägelse. Aratomiska somlingarna, Vlistra Āgatan 26, onsdagar och lördagar 11-12 f. m. samt vid tillsigelse. - Farmakologiska samlingarna i kemiska byggnaden, onsdagar och 1 Iordagar $11-12 \mathrm{f} . \mathrm{m}$, samt efter tillsägelse, - Mineralogiska och geologiska sumlingarna if, d, Konsistoriehuset, tisdagar och fredagar 10-11 f. m. - Mysiska kabinettet i kemiska bygguaden, onsdagar och lördagar 12-1 e, m, - Botaniska trädgârden, üppen alla dagar. - Botaniska museet, onsdagar och lördagar $11 \mathrm{f} . \mathrm{m} .-1$ e. m. - Studentkïrens vïrtsamling, Óstra Agatan 27, tillganglig tisdagar och fredagar 3 ,so $-5 \mathrm{e}, \mathrm{m}$. - Zoologiska museet igu-
stavianska byggnaden, löriagar 12 -1 e. m.- Myntagmlingen I Universitetshnset, onsilagar $1-2 \mathrm{e}, \mathrm{m}$. - Minseet for nordiska fornsaker, S:t Larsgatan 2, tillplingligt lördisgar 1-2 e. m. - Museet for bildando Lonst: gipsafgjutningssamilingen i Curolina Rediviva, onsdagar $1-2$ e. m.; malningesamlingen i Gustavianum, lördagar $1-2 \mathrm{e} . \mathrm{m}$.

Studentkarpens ooh de studervande nationernas lokaler: Studenlkiren Ostra Agatan 27; Stoekholme nation Drottninggatan 11; Tplands nation S:t Larsgatan 11; Giastrike Helsinge nation Tridgardsgatan D; Ostgöta nation Trädgarisgatan 105; Vastgîta nation Visistra Agatan 18; Sidermanlonde-Närikes nafion Ostra Agatan 31; Västman-Lands-Dala nation S:t Jarsgatan 13; Eindlands nation Jarnbrogatan 20; Gotelorgs nation 8:t Larsgatan 9; Kalmar nation Trīldgardsgatan - 9i Vairmlands nation Riddartorget is; Norrlands nation Ostra Agatan 81 ; Gotlands nation Ostra Agatan 13. Studentkârens och nationernas lokaler âro tillgangliga hela dagarna.

Upsala, omkr. 19,000 innev., är beläget på ömse sidor om Fyrisin, 8 kilom. frỉn dess mynning. Staden bar fordom namnet Östra Aros, enär Mälaren då gick sì högt upp, att Fyrisån här utfoll. Ar 1276 blef Upsala ärkebiskopssäte och 1477 grundades där rikets första universitet. Af Fyrisản delas staden i tvänne delar, af hvilka den viistra och mera högt belägna, Fjärdingen, är den äldst bebygda. Där äro ock alla stadens sevirdheter belägna. Stadens östra delar, Kungsängen i söder och Seartbäcken i norr stodo i forna tider under vatten. Norr om Fjärdingen har pă sista tiden uppstatt en ny stadsdel, Luthagen. Ofver Fyrisin leda 5 broar: Islandsbron, längst i söder, i närheten af Flustret; Nybron vid Drottninggatan; Dombron midt for Domkyrkan, stadens äldsta bro; Järnbron frin Jairnbrogatan; samt längst i norr frain Skolgatan gaingbron af trii.

Med undantag af trakten närmast i kring Domkyrkan ïr Upsala regelbundet bygd. Midt i den östra stadsdelen ligger stora torget och frän detsamma utgá 4 hufvudgator:

Svartbäcksyatan i n., Vaksalagatan i ö., Kungsänggatan i s. och Drottninggatan i v. Sistnämda gata fortsätter i rak linie öfver Nybron upp till Carolina Rediviva. Utefter Fyrisỉns stränder ga de delvis med träd planterade $\AA$ gatorna.

Upsala förnämsta -sevärdhet är naturligen Domkyrkan, Sverges största och vackraste kyrkobyggnad. Den är uppförd i. götisk stil, grundlades omkring 1260 och fullbordades 1435. Ofver hufyudfasaden vid lângskeppets viistra ända reste sig ursprungligen tvänne 113 meter ( 380 f.) höga torn, med många afsatser, kolonnrader och balustrader; öfver korshvalfvet reste sig üfven ett högt torn, och smärta tornspiror höjde sig från tvärskeppets hörnpelare och de spännbågar som stödja långskeppets yttermurar. I följd af 5 särskilda eldsvådor återstå numera blott de båda tornen vid kyrkans vïstra ända. De fula takhufvarne på dessa torn äro uppförda efter den stora branden 1702 enligt Hårlemans ritning. Kyrkan håller emellertid f. n. pa att restaureras och den tid är ej aflägsen, da domkyrkan ater skall, tack vare riksdagens och enskildes frikostighet, framtrâda i en skrud, som så mycket som möjligt efterliknar den ursprungliga.

Kyrkan milter inom murarne $\mid$ ret Horneka och Oxenstjernska samt 120 m . 1 lãngd, $85-40 \mathrm{~m}$. I bredd samt, i koret, $30,7 \mathrm{~m}$. i hōjd. Till hoger om nltaret stär Erilk den heliges helgonskrin af forgyldt silfver. Bakom altaret ligger det med 2 mindre och 5 stōrre freskomalningar prydda Gustavinnska graflorel, hyarest Gustaf Vasa Ir hegrafven. Norr om altaret äro, rilknade frin Gustavianska grafkoret, belagna Birger Pedersson Brahes, Sturarnes samit Johan III:s och Katarina Jagellonikas grafkor; s3der om alta-
ret Hornaka och Oxenstjernska samt
Lejonhufvalska och De Geerska grafkoren. I Banérska grafkoret, belaget pá norra sidan, I nlirheten af ingàngen, fir en porfyrpyramid med medaljongportritt af Sergel rest fill C. v. Limmes lira. - I den gamia sakristian forvaras en milngd dyrbarheter och 1 domkyrkans ktalKammaro kyrkans skrudar samt âtskilliga kuriosa.

Domkyrkan visas efter tilsägelse af klockaren, som bor i det nlirbeligna domtrapphuset.

Invid Domkyrkan ligger Trefaldighets- eller Bondkyrkan, Upsala stads äldsta kyrka, med midtelpartiet af graisten. Den blef 1626 upplaten at Upsala landsforsamling.

Därinvid ligger den berömda parken Odins Lund med den af Karl XIV Johan till Gustaf II Adolfs ära 1832 resta obelisken.

Midt emot Domkyrkan ligger det med en stor kupol prydda Gustavianum, uppfordt af Gustaf II Adolf till universitetshus. Där inrymmas bl. a. zoologiska museet samt universitetets tafvelsamling.

Bakom Gustavianum, mellan Öfre Slotts- och Jürnhro-
gatorna ïr den nya, praktfulla universitetsbyggnaden belägen. Hufvudfasaden vetter at nordost, at en stor öppen plan, a hvilken Erik Gustaf Geijers bildstod (af Börjesson) är rest,

Byggnaden bildar en rektanget och fir uppford i renilssansstil. Den utgöres af en kallarvaning, som-innefattar myntkabinett och vaktmilstarebostäder, en bottenväning med rum for administrationen och foreHasmingarum simat en Bivervaning, som omfattarfakultetarum oeh storre Porelisningssalar. Byggnadens baksida upptages af den storartade, inât rundade aulan, som med sina amfiteatraliskt uppstigande binkrader och sina gallerier Mr beraknad
for en ahǒrarenkara of 2,000 per\#oner. Genomi byggnadens bûda väingar hojer sig den praktfulla, af treane kupoler upplysta forsalen med pllastrar och pelare af Kolmárd*marnoor. Praktiga trappor leda frin forsalen till anlan oeh sfre väningen. Staxom varande verkliga praktrum bora kontistorierummet och kanslersrummet anses, Frán afre väningens finster har man en vidstrilckt utsikt offer tpsalastitten.

Pã en höjd vid Drottninggatans ena ändpunkt ligger biblioteket, Carolina rediviva, uppkalladt efter det af Karl IX till lïrosalar inredda, pầ 1700 .talet nedbrumna Academia Carolina. Garolina rediviva fullbordades 1841. Biblioteket bestâr af mer ain 200,000 band.

Bhand bibliotekets dyrbarasteskatter mitirkas: Coder argentenis, silfrerboken, iunebatlande delar af den aldsta götiska bibelōfversattningen, det fullstandigaste exem-
plaret af Druservias Aeliga bot sant Dialogus creaturanum moralixatus, den ninst aldsta af alla i Sverge tryckta bücker.

Bakom Carolina rediviva ligger den vackra Karolinaparken, i hvilken Karl Johans af Fogelberg modellerade bvst ir uppstäld. Vid parkens andra anda ligger den stora Kemiska byggnaden, i hvilken fysiska kabinettet, de farmakologiska samlingarna och de kemiska laboratorierna äro inrymda.

Pâ en höjd i stadens södra del ligger Upsa/a sloth, som numera användes till landshöfdingeresidens och säte for liinsstyrelsen. Framfor slottet stair en af Fogelberg modellerad bröstbild af Gustaf Vasa.

Slottet grumitades af Gustaf Vaka , hvarefter bygethatsartetet fortgick under de foljande regenternas tid, tills det afslutades under drottning Kristinas regering. Slottet firsturdes - 1700 ifs brind och sedermera nedrefs en del af murarne för att skaffa byggnademateriel till Stockholms slott. Adolf Fredrik IIt emellertid restaurera slottets yitre. Af de kvarstiende lith-
ningarna af slottets bada bastioner mot vilster kallas den norra. 2Styrbiskops. Den addra bildar en grönskande af lindar berixt kulle, fran livilken man har en vidstrickt tutsikt ofver staden. Det mumera ©ppona hvalfvet vid südra porten kallas asturehvalfivet, enär de mōrdade Sturarnes lik dilr skola ha legat flere dagar utan tillsyn.

Nedanför slottets terass. ligger Botaniska trädgärden med den vackra musei- och auditorii-byggnaden, Linnés staty, modellerad af Byström, samt rika växthus.

För öfrigt märkas: Nya observatoriet, Allmänna lärovärkets hus, Akademiska sjukhuset samt, utanfor staden, det nya stâtliga Hospitalet.

Utflyktex. 1) Gamla Epsala, belaget 5 kilom. ( $1 / 2$ mil) n. om Upsala, vid Upsala-Gilfe jlarnvag, med den aldriga sockenkyrkan och
de tre kungshögarne, hvilka slignen uppkallat efter Odin, Tor och Fro. -2) 11 kilom. ( 1 mil) 6. om Upsala ligga Mora stenar eller platsen fô de gamla kungavalen och 1 deras ol̆rhet IAnnês egendom Hammarly, -3 ) 4 kilom. ( $11 / 2$ y) vig) s. v. om staden Hgger Uliuna landtbruksinstitut.

## Register.

Sid.
Adolf Fredriks torg 60
Akademi, fria konsternas 27
Akademiens for de fria konsterna bibliotek
xty
Akademien, Musikaliska . . . . . . 22
Albano . ......66, 71
Alhambra . . . . . 64
Alkärret . . . . ... 69
Allminna barnhördshuset . . . . . . . 55
Aimare Stake . . . . 84
Andralifgardets kaserner . . . . . . 36
Annelund ... . . . 70
Apoteket Nordstjernan. ........ 25
Arbetareföreningen 23 Arlprinsens palats 17 Armêens penkionskassa . . . . . . . . 11
Armérorvaltningen 12
Artilleriets fifstoriska museum . . XIv
Artillerigarden. . . 36
Artillerikasernen . 35
Artillerimuseum . . . 36
Artillerl- och Ingeniërrhügskola . . . 36
Artilleriplanen.... 9
Askrikefjirden. ... 75
sid.
Atlas. . . . 30, 67, 83
Anktionskammaren 15
Bad-och siminrlitining, Stockhoims stads 16
Radhuset, Nya .. 22
Baggensfflirden . . 77
Baggensstäket . . . 76
Barclayska luset . 20
Banker . . . . . . xir
Barnhuset, nya allmâuna … . . . 27
Barnaingen . . .... 72
Beckholmen . . . . 64
Bellevueparken . . 68
Bellmans byst . . . 64
Bellmans ek . .... 63
Bellmanisro . . . . . . 64
Pelvederen , xvim, 65
Berns salong . . . . 20
Berzelii park . . . . 20
Beskickningar, främ-
mande maktere xH
Biblioteket, kungl. 82
Birka . . . . . . . . 78
Birkopstudien .... 65
Bjorkon. ........ 78
Blanchs knfe. . . . 19
Blanchs konstealong XIV, 19.
Blockhusudden ... 66
Blil Porten . . . . . . 62
Bockholmksund . . 78

SId.
Bogesund, . . . . . 75
Bolinderska giute-

$$
\text { riet, : : . . } 55
$$

Bolinderska huset. 21
Bondeska palatset. 24
Borgen ........ . 66
Borgerskapety ankhis. ......... 27
Brandkarens buf-
vudatation . . . . 23
Breldabliek. . . . . 78
Brunkebirgs hotell 22
Brunkebärg torg : 22
Brunkebairgstunneln.
"H, 25
Brunnsviken . . . . . . 69
Brinnkyrka ...... 82
Byströms villa. . . 63
Bangska huset. . . 82
Birgsskolan . . . . 26
Birgsumd. . . . . . . 61
Borsen ......... 8
Cederlundska huset 12
Cellisingelse, Stock-
holms Lans .....80
Celsingski huset . 17
Centraipostkontoret

$$
\mathrm{vH}_{1} 2 ?
$$

Centralstationen. . 25
Centraltryckeriet . 23
Dalarü. . . . . . . . 77
Danviken . . . . . . . 72
Dardels yon lus... 21
sid.
Davidsonska huset 19 Djurgarden

61
Durgardsbron . ... 62
Djurgardsbrumn . . 66
Djurgirdsbrunnsviken
Djurgârdsslitten. . 68
Djurgairdsstaden . . 68
Dockorna
64
Drottningholm.... 72
Drotining Kristinas Vig 35, 66
Dufnis . ........ 76
Ebba Brahes palats 68
Eekers . . . . ...... 78
Edelstamska huset 21
Edsviken . . . . . . 69
Ekmanska snickeri-
fatbriken . . . 55, 67
Eldikvaruen ..... 55
Elevatorn . . . . . . 59
Enskilda Ranken . 12
Esplanaden . . . . 85
Essingetr, storn och lilla. 73
Etnogratiska sam-
llingen ...... 26
Farmaceutiska Institutet . . . . . . . 90
Fersenska ferrassen 21
Filialpostkontor . . X
Finstaholm. . . . . . 85
Fiskargingen ... 57
Fiskartorpet . . . . . 67
Fiskerimuseum . . . xv
Fladerholmarne ...74
Flottsund. . . . . . 86
Forssellska huset , 89
Fredrika BremerFörhamdets byrat. XV
Fredrikshof . . . . 36
Frescati . . . . . . 67
Friesens park . . . 65
Frimurarelarnhuset 56
Frimurareorden . . 21
Föreningen for frlvillig vàrd af sairade och sjuke. falt: ......... xv
Försikringsinrättningar
Furusund . . .... 75
Gamla Upsala . .. 91
Garnisonens kyrkogatrd

66

Garnisonssiukhuset 56
Garnisonssjukhuset 55
Gasverket 28
Generalstaben ... 15
Geologiska byrin , 24
Grand Hotel . . . . 21
Gripsholm .... 77, 79
Grubbens garde 55, 67
Gröna Lund . . . . 08
Gustaf Adolfs torg 16
Gustafshilirg . ... 77
Gymnastiska ceniralinstitutet . . . . 28
Haga, ..... 67, 68
Hambarger Birs . 22
Hammarby . . . . . . 91
Hammarbysjo , ... 72
Hammers museum 24
Hammers villa . . . 68
Handarbetets vinner . . . . . . xy, 23
Handtverksforeningen

22
Hasselbacken ... 6
Helgeandsholmen : 6
Hesselby . . . . . . . 84
HJorthagen . . . . . . 66
Hornsblirg . . : . . . 56
Hotell Pherix. . . 25
Hotell W6 . . . . . 28
Humlegarden ... 82
Huddinge . . . . . 82
Husarviken . . . . . 66
Hypotekstanken...21
Hatunaholm . . . . 85
Hagskolan . . . . . 29
Hotorget . . . . . . 24
Xdiothemmet. . . . 27
Inedals virkstider 05
Institutet for blinda xv
Tnstitutet för dōf-
stumma . . . . . XY
Intecknings-garanti-
aktiebolaget . . . 22
Johannelund, ..... 68
Johannis kyrkogard 23
Jarfva 69
Jarlasjon . . ...... 72
Jirnkontoret . . . . 20
Jirnvagen . . . . 58 ; 63
Kaggeholin. . . . . 78
Kammararkivet . . XY
Kammarraitten . . . 15
Kanonierkasernen , 29
Kansllhuset . . . . 9
Karl Johans torg - 57

## Sid.

Karl XII:s torg . . 18
Karl XIII:s torg is
Karl XV:s port . . 35
Karlbïrg . .... 67, 71
Karlshill . . . . . . 73
Karlsviks fabriker. 55
Karolinska mediko-
hirurgaka insti-
tutet . . . . . . xv, 85
Kaserner . . . . . xil
Kastellholmen . . . . 29
Katarinahissen

$$
\text { Yit, } 56,59
$$

Katolaka kyrkogarden 68
Kjafinge . ..... 69
Klubben ..... 73,77
Klld och Lifrust-kammaren. xv, 3, 4
Kodjupet . ..... 75
Kolbotten75
Konmadsbärg ..... 72
Konradsbirgs ho- spital ..... 55
Konstforeningen . . 19
Konstfrereningensut-stalliningslokal . xv
Konsulatkontor . . xm
Krigsarkivet

$\qquad$
xv
Krigstetenskapsaka-
demiens bibliotek XV
Kristinebllag ..... 56
Kronprinsessan Lo-
visas virianstalt
för sjuka barn . . . 5
Krusenbarg ..... 86
Kungl. Biblioteket xy
Kungatron ..... 55
Kungsharn ..... 76
Kungshatt ..... 77
Kungshoimen ..... 54
Kungshuset ..... 15
Kungsträdgärden ..... 18
Kurbuset ..... 55
Kyrkor:
Adoh Fredriks ..... 26
Baptist- ..... 23
Beskowskn ..... 21
Betlehems- ..... 24
Blasieholms- ..... 21
Finska ..... 7
Reformerta försmo
tingens ..... 35
Frikyrkan I Villa-staden . . . . . . 85
Hedvig Eleonora 1.Osternalms .... 35
Jakobs ..... 18
Katarina ..... 59
Katolska ..... 23
Klara ..... 27
Kungsholms ..... 55
Maria ..... 60
Skeppsholms ..... 29
Solna ..... 68
Storkyrkan 1. S:t Nikolai kyrka . . 7 ..... 7
Tyska
DIrika Eleonora . 55 ..... 55Ängelaka30
Kyrkviken ..... 75
Krur 工adugàrdsgărdet ..... 66
Landthruks-akade-mien24
1andtbruk-akade-miens bibliotek. xy
Landtbruks-akade-miens experimen-talfift . . . . . xv, 67
Landtbruks-akade-miens museum . 24
Lejonbaeken ..... 1
Lejonslatten ..... 62
Lennartunßs ..... 84
Lídingöbro ..... 66
bidinginn ..... 74
Lido ..... 66
Lifgardets till lulast kaserner . . . . . 36 ..... 36
Lifgardets dragoti-
kars kusern ..... 66
Lifrustkammaren 3, 4
Lifjeholmen ..... 82
Lill-Jans ..... 95
Lilla sillskapet ..... 19
Listonhill ..... 65
Logirden ..... 2
Ltundbergska huset 2Lundbergska huset(Stureplan) . . . 32
Làngholmen ..... 72
Lilkaresallakapet, sy. 2Lakaresillskapetsbibliotek xy
Lärarinneseminariet 36
Llisesalongen
xivi xy
Manègen xvii, 64

Manilla $\ldots$. . . . 85,74 .
Mariahissen va, 56,60
Marieblirg . . . 56, 73
Mariefred … 77, 79
Militirsillskapet. . 21
Ministerhotellet, norska21
Molins fontin ..... 18
Mora stenar ..... 91
Mos. forsamlingens
begrafningsplats , ..... 68
Mosebacke ..... 59
Musikaliska akade-miens bibliotek . xv
Myntet, kongl. ..... 55
Myntkablnettet ..... 40
2Nackanils ..... 71
Nacka vilicdshus ..... 72
Nacka quarnar. ..... 72
Nationalmuseamxv, 32
Nationalm., killar- vaningen ..... 39
Nationalm., botten-viningen . . . . . . 3Nationalm., vànin-gen en tr. upp . 40Nationalm, vanin-gen tva tr. upp, 45
Naturhistoriska riks-
museum ..... xVI, 20
Navigationsakolan. ..... 59
Nockeby bro ..... 84
Nordiska museum xvt, 25, 51Nordstjernans hus 25
Norrbro25
6Norraket25
Norrtull ..... 71
Norshorg ..... 78
Norska skarpskytte-pardets kasern . 86
Norstedtska bok-
tryckeriet ..... 15
Novilla ..... 64
Nya elementarsko- lan ..... 24
Nya Kungsholms- bron ..... 55
Nya kyrkoginden ..... 68
Nyboda tunnel ..... 82
Nishy ..... 78
Obelisken ..... 7
Observatorium xvi, 26
Oskar-Fredriksborg 75
Oxdjupet ..... 75
Packhuset ..... 8
Palmeska huset ..... 20
Pantláneinrättnin- gar ..... XIII
Pantlaneinrittnin-
gen, allmainna. ..... 15
Pelarbacken ..... 58
Pelikanen ..... 58
Pensionsinratinin- gar ..... xiv
Petersenska huset. ..... 11
Pihlska huset ..... 25
Piperska muren . ..... 11
Polishuset ..... 9
Pontonierkaserner-
na ..... 50
Postkontoret i sta- den ..... $1 \times$
Posthuset ..... 27
Posthuset, gamla ..... 12
Qvickjock ..... 65
Ragvaldsbro ..... 60
Raketlaboratoriet vid Mariebirg , , 56
Ransakningsfliogel-
set . . . . . . . . 10
Riddarbolmen ..... 12
Riddarholmakyrkan
xvt, 19
Riddarhuset . . . . 10
Riddarbussalen . XVI
Riddersvik ..... 84
ERiksarkivel . . Xvt, 15
Riksbanken . .... 8
Riksdagens biblio-
tek ..... XVI
Riksdagshuset ..... 15
Biksglidskontoret . 10
Riksmuseets natur-
historiska samlin-
gar ..... xvi
Rikssalen ..... 8
Rindōn ..... 75
Ropsten ..... 66
Rosendal ..... 64
Rosenska von huset ..... 25
Rosenvik a Djurgar-den64
Rosersbilirg . . . . 85, ..... 87
Fadhuset ..... 10
Rōrstrand ..... 67
Roratrands porslinsfabrik30

Sid.
Sabbatsbling . . . . 67 Sabbatsbilirgs sjukhus30
Saluhallea i Hótor- get ..... 24
Samuanblndnings-banan . . . . 12, 81
Sandemar ..... 77
Schönborgska huset ..... 08
Seraflmerlasarettet ..... 55
Sickia ..... 72
Bicklaūn ..... 74
Sigtina ..... 84,85
sirishof ..... 34, 65
Sjukhemmet for o-botligt ijuka . . 50
Bjokrigsskolan ..... 29
8kandinav. Kredit- aktiebolaget ..... 11
Skansen ..... 69
Skeppsbron ..... 6
Skogsinstitutet. ..... 36
Skogsstyrelsen ..... 8
Skokloster ..... 85
Skridskoklubbens pavitjong ..... 30
Skurnsund ..... 72, ..... 76
Slottet, kungl. ..... 1
Slottsbacken ..... 7
Slottskapellet. ..... 3
Slussen ..... 57
Sparbanker ..... xry
Stadsgrafven ..... 58
Stadsgarden ..... 59
Stadsmissionens barnhem ..... 27
Stallet, kungl ..... 6
Stallmlistaregärden ..... 68
Statens histor, min- sexum ..... 99
Statistiska central- byran ..... xyt, 1 ..... 11
Statyer:
Berzelins ..... 20
Birger Jarl ..... 18
Baitespalmaren ..... 21
Girstaf II Adolf ..... 17
Gustal Vasa ..... 11
Gustaf III ..... 8
Kari XII ..... 18
Sid.
Kari XIII ..... 18
Linue ..... 82
Steninge ..... 85
Stockholuis stads tllmainms forsoirj- nfugsinrattaing ..... 85
Stora Slillekapet. ..... 111
Stora varfvet ..... 61
Stortorget ..... 8
straff- och arbets.
fin
30
strōmpaterren ..... 6
Strömelorg ..... 16
Stubbsund ..... 72
Sturehof ..... 78
Sundbyblirg ..... b7, 6
Svea IIfgardes ka- serner ..... 36
Sveas hus ..... 25
Sveden ..... 69
Svenska Triddgards- foreningen ..... 85
Sverges geologiskaundersökningsmu-seumxvz
Synagogan, mosal- ska ..... 20
Sillskapet ..... 21
Südermalmastorg ..... 58
Sodertelje 81 , ..... 82
Börensenska huset ..... 21
Teatrar:

Djurgaris- . Xvili, 62
Dramatiska , xvn, 20
Nya ..... xvur, 21
Stora xvi1, 1
Sodra xvin, ..... 59
Niktoria- ..... xvm, 6
Tegelviken ..... 71
Tekniska hügako- ..... lan . . ......... 26
Tekniska holysko-lans bibliotek . xyn
Tekniska skolan. ..... 24
Tekniska skolansbibliotekxvI
Telefin ..... x
Telegrafen ..... x
Telegrafilirket
Sid.
Tivolif ..... 64
Topogratiska karen ..... 15
Tringbataljonen ..... 炀
Tumba ..... 82
Tysta *kolan ..... 97
Thicka udden. ..... 65
Ungleviken ..... 66
Ulsimada ..... 68
Ulriksdal ..... 69
Uluna ..... 86, 91
Upsala ..... 87
Utrikerministerho-
tellet ..... 21
Vaktparaden ..... xvilt
Valdemarsudden.. ..... 65
Wallenbergska hu- set ..... 20
Varmbadhuset ..... 22
Vasabiron ..... 11
Vasastaden ..... 80
Vattenborgen ..... 39
Vattenledningovir- ken. ..... 59
Vaxholm ..... 74
Vetenskaps-akade- mien ..... 25
Vetenskaps-akade- miens bibliotek xys
Veterinlir-institutet 35
Weylandts villa ..... b4
Villastaden ..... 85
Vitterhets-, hist.-0.
antikv--akadeni-
ens bibliotek ..... xyt
Virly ..... 78
Vailinge ..... 78
Virmẵon ..... 75
Virtahanan ..... 71
Värtahamnen ..... 71
Akerlunds etabilis- sement ..... 22
Angkvarnen ..... 53
Alkistan ..... 67
Ämbetsviliz, sta- dens ..... XII
Ämbetsvirk, sta-tensxt
Ör
set ..... 7
Ostana ..... 75

## ANNONSER

från

Berendt, j:r \& C:o Berns Salon Blanch, Theodor Boije, J. A. Dahlström, J. A. Esselin, E. Fritze's Hofbokh. Grand Hôtel Hasselbacken Hjelm, Gustaf Hôtel Kung Karl Hôtel Rydberg Industri-magasinet, Svenska

Labatt, Henric
Leja, Joseph
Marcus, Fr.
Militär-Ekiperings-
Aktiebolaget
Risberg, P., \& C:0
Seligmann, Jos., \& C:o
SkjortPabriken, Engelska
Stråle, Ottilia
Strömparterren
Svenska Leksaks-
Magasinet
Vårt Land




[^0]:    Rum $\mathcal{I}$. Forem青, finterigrer oeh grupper, som belysa Iefnadssattet i Slcane, Blekinge och Hal-

[^1]:    I hiss-huset finmas restauration $\quad O \mathrm{~m}$ ängfärjeförbindelsen med och kafe. staden, se ofvan.

[^2]:    I natheten at stottet liggns thrikalals renvelars.

[^3]:    Enligt sagnen skall kopuing Olof Hamitasson en gang vid Kungshatt tia räddat sig frin sin förfoljare genom att i fullt spring med sit springare frin klippan stōrta sig

[^4]:    Stockholm.

[^5]:    Almare Stake ligger pat en liten $\overline{0}$ vid inloppet till sundet och var af stor betydelse for Stgtunts

