

$$
01336
$$

Rariteter E×C

Tollstorp

Inbble
Approt sum.


89
(8)

## 

## DJURGÅRDEN,

DJURGARDEN
HISTORISK-STATISTISK,

420

 cilly amorteqs es

 nabieyntd bacol 2 - Hola thenim

## Kartor och Lithografier:

1:0 En karta öfver Waldemarsön eller södra Djurgąrden.
2:0 En karta öfver norra Djurgârden.
3:0 En liten karta öfver Djurgârdsstaden of år 1724.
4:0 En dito öfer densamma of âr 1736.
5:o En karta öfver Djurgérdsstaden, sâdan den nu àr 6:0 En plankarta ofver Rosendals slott.
7:0 Byströms Villa.
8:0 Kongl. Paviljongen vid Kongl. Borgen pâ Ladu-gårdsgảrdet.
9:0 Façad ofver Konung Carl XIV Jobans till ámnade Slott ả Kongl. Djurgârden.


## KO NTVMA: DJ TUR TiARTDIEIV

HISTORISK STATISTISK
Af JP:TOLLSTORP.


## FORORD.

Afsigten mel denna lilla afhandling var i början utgifvandel of en kort ledning under en promenad gehom Djurgärden; men, utom det att ett arbele of denna beskaffenhet växer oförmodaitt, intrü\|fade särskilla omständigheter, hvilka förantedde beslutet, att göra det något fullständigare. Oaktadt all upplänklig möda under nüra ett hett airs forrlopp, har jag ej vunnit ändamàlet, âtminstone efler egen önskan. Detaljer af mindre vigt och intresse, hvilka-ikat innehallet men ej värdet och rycket afhandlingen frän silt egentliga syflemal alt endast utgöra en handbok, har jag förbigåll, men här finnas tilläfoontyrs bristfälligheter, hvarom jag ej kunnat erhälla tillförlitliga upplysningar för att afhjelpa dem. Dä Djurgärden, särdeles under de sodnare àren, blifoit föremàl för liflig upp. märksamhet ej allenast af Stockholms innevanare, utan äfven af resande och till och med af utlänningar, vore en noggrann beskrifning derom önskvärd. Jag anhåller derföre vänligen hos hvar och en, som derföre intresserar sig, att meddela mig rättelser uii det jag kunnat misstaga mig, äfoensom upplysningar om det jag ej lä̈nt, och inlemna det $i$ konvulat, under ailress till undertecknad, uli Herr Brudins Bokhandel, hvilken benäget lofvat emottaga det. Jag skall dâ förvara dessa meddelanden, och hàlla dem tillhan. da for den, som framdeles skitle vilja utgifva en fullständigare ooh bättre affattad beskrifning om Djurgairden, eller vid en ny upplaga af den närvarande. :
tho The P. TOLLSTORP.

## Rätelser:

Pag. 5, 7 rad uppifr., står: Carl XI, läs : Carl IX. - 6: Djursborg, egentligen Inspehtors-hostalle.

- 13, 18 rad. nedifr., stảr: 1831, lăs: 1731.
- 19, 35 rad uppifr., stâr: 1736, tâs § 1836.
- 20: Lejonstâtten imnelafves af Lifmedikus Nerman, ehuru Löjtnant Nerman âr apptagen i Taxeringslangden.
- 11-27; Arrendet ar endast 3,100 Ridr.
$-33,20$ rad. uppifr., stâr: 1,600 , lâs: 16,000 .
- 36, 7 rad. uppifr., står: hüga, lâs: höga porten.

4u 39, 23 rad. uppiff., stâr; 1813, läs: 1823.

- 42: Oakhill sâldes för 6,000 R:dr B:ko.
- 43, 14 rad uppifr., st.: Johansson, L.: Johanson.
H. 46: Smitt-salde det 1728 till Heyenberg.
- $50-51$, nederst: Endast de fyra briggarna aro tohnunybyggde pâ de sista 15 Aُren Oofriga skepp - 440 áro blott reparerade. Summan 28,898 â inbe--buat gripen uti upptagne 281,730 dagsverken.
- -51 , 24 rad uppifr., st: : Verldse, I.; Bergstlippan.
- 62, 29 rad. uppiff., st,: hvarje, lâs: hvarannan. tuat Ar 1839 voro 116 barn i skolan.

Hans Majestát Konung Carl XIV Joinan hade vid Eifdalen lâtit förfărdiga en ganska dyrbar kolunn af porfyr, ămnad att uppstâllas framfor Museum, i fall denna byggnad blifvit fullbordad. Den förestâles pâ titelbladet vid sidan af urnorna.

## Anmärkning:

Den, som berikhar Kostgäden for sai manga Kartor och Lithografier, torde finna, att jag lemnat sả lägt pris som möjligt.

Dá man talar om lujurģarden, főrstâr man merendels dermed endast ün, eller sá kallade Södra Djurgărden. Den var förr skild frân norra landet genom ett naturligt vattendrag, der kanalen löper fram. fordna tider, dä vattnet var vida hügre ân nu, voro läga stăllen vid strānderna deraf öfyersvămmade, sâ att ön var mindre. Isblads-trāsket var dâ en sjövik, som ānnu efter 1690 ârs karta strảckte sig till Tacka-udden, och i forntiden troligen förenat sig med den stora hafsviken, sâ att Blockhus-udden varit en holme för sig. Första ägaren kan ej bestimmas; men man har allt shäl till den fömodan, att ön fürr lydt under Djursholm, som-i hedendomen var ett stort familjegods, hyars agor intogo en stor trakt rundt omkring och stráckte sig ảnda till Stockholm. \&öp, byten, donalioner antyda ett sâdant förhällande. I aldre handlingar och Kammar-Kollegii rảkenskaper furekommer den under namn af Wallmunds, Wadmalls, Wallmars och Waldemars ön. Att Konung Waldemar tillbytt sig den del af ün, som kallas Waldemars udde, kan man sluta af benâmningen. Redan förut voro donationer till de andliga i bruk, och det ar att förmoda, att denna del har varit en gafya af Djurshoims agare, och tilláfyentyrs htgjort densamma, som nu kallas Biskops-udden. Om benảmningen harleder sig af Waldemars besittning eller af Waid, skog, mark kan ej med sâkerhet bestāmmas. Konung Magnus Ladulâs tillbytte sig 1286 af Erkebiskopen Magnus Boson i Upsala 13 örtugar och $14 \frac{1}{2}$ penningeland af Walde-mars-ön, hvilka han skānkte S:t Clara Kloster, samt ytterligare 1288 , 2 ürtugar, 5 penningeland, hvilka han den 19 September samma à āfven donerade till förenämde Kloster, Carl Nảskonung skảnkte det $2 \frac{1}{2}$

## 2

örtug den 20 Juni 13 49 . Birger Soppe och Erkebiskopen i Upsala hade lange haft en liflig tvist om 2 $2 \frac{1}{2}$ örtug land, men Birger afstod 1352 dessa $2 \frac{1}{2}$ örtug till Clara Kloster, hyarmed striden slutades. Det synes som frân den tiden hela Waldemars-őn tillhört Klostret; ty den 18 Mars samma âr bortarrenderades den till Hebrecht Königsmark, Foghod i Stockholm, mot 45 Lisp. Korn, nu 60 turnor, att ârligen vid Mârtensmessa utbetalas, med villkor att de förbattrina gar han giorde skulle efter hans död tillfalla Klostret. Den 13 Mars 1432 erhöll Höfvidsmannen i Stockholm Kröpelin arrende-kontrakt pá lifstid â detta gods, mot 16 mark i penningar. Konung Christoffer innehade det 1447 pá samma villkor. Genom bytesbref, dat. den 9 Januari 1452, afhandigade sig Klostret Waldemars-ön till Konung Carl Knutson, som derföre gaf i vederlag a mark landtjord, rântande en lâst Korn och en mark i periningar, i Hushy Schederyds socken af Lyhundra Harad i Stockholms Lān.
Vid Husarviken lâg en gârd benămd Husarne. Denna tilffoll Klostret genom byteshandel med Nils till Djursholmen 1443. Genom donation erhöll Klostret ytterligare en stor del af Unnaröra bys ágor, belāgna norr om Fiskartorpet upp emot $\AA$ Ikistan. Genom dylika byten och donatinner kom S:t Clara Kloster i besittning ej allenast af Walderiars-ön, utan afven af hela omrảdet mellan Vártan och Norrmalm, förbi Roslagstullen till ¿̊lkistan. Detta sednare omrâdet har i aldsta tider varit en 0 för sig, ty víd Alkistan var segelled, och Brunsviken var dă förenad med Saltsjön vid Nybron, och tycks under Klostrets första besittning hafva varit ett trāsk, hvilket âtminstone fidtals legat under vatten. Att Klostret der hade en Ladugârd i fullt stând upplyses af Rimkrönikan, der det sâges, att vid Klostrets Ladugård voro öfver hundrade oxar, att Konung Christian I âr 1471 ville plundra den, hvilket dock forrekoms af Sten Sture. Detta tillkānnagifver alt trakten varit vảl odlad dâ den tillföll Mostret. Denna betydliga egendom indrogs till Kronan genom Redulitionen 1527. V. Dalin omnamner,
alt Djurgårds-ǒn dả tillbörde Djursholms gârd och sen, dermera utbyttes mot Lindingën, Detta âr mindre sannolikt; ty Konung Carl Knutson bortbytte Husby mot Waldemars-ün. Som det förra var jord, tillhörande Upsala öde, sá bibehöl òn samma natur och var sâledes Kronans egendon, Djursholms agare kunde dock ej yrka râtlighet till âterfâende af mera jord ân den donerat, och ingalunda till den, som blifvit bortbytt. Som emellertid större delen af Waldemarsòn ursprungligen grundade sig på donationer till de andeliga, âr det vâl möjligt, att Djursholms âgare derföre erhăllit Lidingön i ersâtuing, som dả icke lârer varit annat ân skogsmark.

Klostrets Ladugård, sedermera kallad den Gamla, har sannolikt varit belaggen vid Laboratorium, eller âtminstone helt năra; dertill hörde Waldemars-ön, Storāngen, Lindarângen och Kärret. Den sả kallade nya Ladugârden skall hafva blifvit inrättad efter reduktionen, och târer legat norr ut, i nảrheten af Fiskartorpet. Dess âgor utgjordes af öfra delen al Storängen, Smedsängen, Nygärdsāngen och Löfbohagen Bảda vero betydliga; ty utsádet till hvar och en uppegifyes till 100 Tx, höalkastningen till 1,000 lass, i rät goda âr till 1,500. Waldemars-ôn begagnades sà godt som frắn Stockholms grundlãggande först af dess förnảmsta Embetsmân och sedan af Konungarne till jagtplatsy ty für egentligt jordbruk fanns der icke uteymme. Jagt var våra aildsta förfãders förnämsta näring. Den blef sedermera deras högsta passion. Den var af olika beskaffenhet och fordrade en viss praktisk kännedom om djurens egenskaper och inre historia. Den var mödosam; stundom forenad med faror, rik pâ äfventyr, ân vidrig, ân gynnsam, alttid lockande. Hivad i början af forntiden var näringsbehof blef slatligen nüjebr Den atgiorde under en längre period det rörligaste. och lifligaste af deras tidsfördrif. I trahter, som bestodo af stora och vidstrāckta skogar, begâfio sig farnama och rika personer, ămu för fâ ârhundrade sedan, pấ jagt med stort fülje af vânner och betjening, och fortsatter den stundom flera dagar, till.

## 4

veli med veckor. Innan krutet upplanns, och da man skjut mied bảge, fordrades större konst och skicklighet att traffa djuret i sin flykt. En ratt öfvad jaggare var dả i mycket anseende. De rika anvănde pa detta nüje mycken prakt. Att hafva stâtliga hāstar, lundar och falkar, utgorde föremât för en liflig taflan. Denna prakt strackte sig afiven till ktādseln, hivilken, utom det att vara beqväm, ofta var prâlande och dyrbar. Mângen hade kostsam rustkammare. Samma prakt användes äfven pà Djurgârdar, der man underhöll djur, ej fodda för klimatet. Det ar sāledes att förmoda, att afven Waldenars-ön var Djurgard langt före Gustavianska tiden.

- Sâdan vae Norra och Södta Djurgârden, den förra en skogstrakt förenad med jordbruk, den sednare 71teslutande jagtmark, dâ Reformationen infriffade. pâ Riksdagen i Westeras âr 1527 genomdref Konung Gustaf I med valdig hand den vanskliga reduktionen af de andliga godsen. Pả det sista ảrhundradet före honom hade sex Konungar innehaft Thronen, hvariffän fem blifvit stortade genom den andliga hierarkin, understödd af den maktiga Adeln. Att han kunnat genomgâ ett sâdant forretag, âdagalăgger en skarpsinnighet och djuphet i berakking, en klokhet i förberedelserna, och ett mod, som yăcker hivarje historieforskares beundran. Bland de Kloster han skyndade att lägga under-Kronan, var S:t Clara. Dertill bidrog till nâgon del hans förbittring mot förestânderskan derstâdes, som under Stockholms belägring förrâdde svenskarne, hvilka flydde frân staden och dolde sig $\mathbf{i}$ närheten af Klostret. På hvad grund Konungen, sã vida detta fâr antagas, anslog klosterjorden till hofvets enshilta disposition, upplyses ej af handlingarna; men att sâ skett, kan man likvăl förmoda deraf, att den gamla Ladugârden sâlunda blef anvănd, och att than lơr samina andamâl inrāttat en ny Ladugârd. Såsom jaǵtplats för de Kongl. Personerne och för det Kongl. kokots behof fanns icke helfer nâgon tjenligare lägenhet. För öfrigt omnãmnes Djurgârden ganska saillan under hela 1500 -talet. Det enda mărkliga as

Hertig Carls bref 1593, under Sigismunds frånyaro, att hö skulle föras frän Kongsor till Djurgarden för Hjortarnas behof. Foist fram pí 1600-talel fir man underrättelse om nágra âtgärder. Platser utdelados mot ârlig afgif. De voro i hörjan trādgârdar, men bebyggdes efter hand, allt som hufvudstaden tilltog under de store Rilsstârdarne Carl XI och Gustaf Adolf. Handlingar upplysa, att redan ar 1630 yoro flera âkrar igenlagda. Man begynte inse, att sả nảra en stad af denna storlek var angsodling fordelaktigare an jordbruk och för behofyet mera ändamálsenlig. Inder Drottning Ghristinas Förmyndare-Regering uthom ett K. Reskript af den 5 Mars 1640, onligt hvilket en del af Ladugardslandet förlanades till boningsplaser ảt sjöfolk. Amiralitetet mátte erhăllit elt störe omrảde med vidstrảckta, fast nâgot obestămda förmåner, ty det tillerkändes rättigheten att framför börds- och naborătt lösa till sig tomter, dem andra bebygot. Ett annat K. Bref af den 23 Sept. 1663 under Carl XI:s tid upplyser, att Ladugârdsgärdet skulle utskiftas till Rikets trogne mản, till sirliga och fornảma Lusthus och Trádgârdar. Sâlunda fortgick bebyggandet efter hand, sả att Ladugârdslandet liknade en förstad. Ender Carl M:s minderârighet utgaf Regeringen den 28 Mars 1667 en skrifvelse till Ofver-Stâthällaren Clas Tott, med instruktion för styrelsen öfver Djurgảrden. Flera stridigheter uppstodo om det váxande samhāllets styrelse pả Ladugârdslandet. Omstăndigheterna păkallade kraftiga âtgärder. Förmyndare-Regeringen lat som en nödvãndighet, efter flera förhandlingar, omkring 1670 uppgöra planer och ritningar för del utlemnade omrâdets reguljera bebyggande, och utfärdade i öfrigt nödliga föreskrifter. Amiralitetet sökte 1675 deröfver tillvălla sig ett slags disposition, under for regifvande, att jorden var en forlaning eller donation till Kronans sjöfolk. Detta förmätna anspråk blef dock afslaget, sâsom alldeles obchörigt. Ladugảrdslandet blef förenadt med Hufvudstaden.

Sedan denna betydliga ufbrynning af gamla Ladugärdens agor forsiggatt, sedan man under tiden lag̣

## 6

igen akrarna vid bada ladugârdarna, och funnit nỵttigt att bevilja stadens invänare rättighet till bete fôr kreatur, utkom ett K. Bref af den 17 Mars 1676 , med ytterligare föreskrift öfver Djurgärden. Sả vât forenảmda emständigheter som kanske Carl XI:s böjelse för jagt föranledde dessa âtgärder.

Af dessa gârdar finnas icke annat minne qvar, ân ett gammalt hus vid hörnet af Squalbergsgatan och Sperlings backe, som varit Drottning Christinas mjölkkammare.

Omking 1680, efter förenaunda ladugarrdars reduktion, blef den aterstaende jorden med Waldemarsön innesluten inom en gemensam hảgnad, ocli nâstan endast jagtmark och djurgârd. En särskilt och mera ordningsfoll styrelse blef derefter organiserad. Första Hofjagmâstaren erhöll Stora Blâ porten, nu Skogsinstitutet, till Bostalle med 42 T:d jord; andre Hofjâgmâstaren Djursborg vid Ladugârdslandstullen med 53 Tid jord. Under dem lydde, enligt 1681 ârs synedokument, 10 Hofjăgare med bostāllen, utom skog=, port- och djurvaktare. Djurgärden blef derigenom pă ett mera bestandt sâtt underlagdt Riksmarskalks-Embetet, personaten Iydande under Borgraitten, alti under Konungens disposition, just icke som enskilt egendom, men dock med likartad myndighet. Eti eft Kongl. bref af den 18 Maj 1688 förkunades Magistraten i Stockholm, i följd af nảgon dess âtgârd, i allvarsamma ordalag, att den med ordningen pà Ladugârdsgărdet icke hade nâgot att skaffa. Āfven Regeringen under K. Carl XII:s minderarighet foljde samma princip. D\&̊ Landshơfdinge-Embetet giort utmãtning hos Skogvaktarne för Lagmansräntan och andrà utskỵlder, och pliktratit dem for uteblifvande betalning, erhöll detta Embete en alfvarsam skrapa, med förestállning, att Landshöfdinge-Embetet borde känna att Djurgarden lydde under Riksmarskalks-Styrelsen och Borgratten, och att det således obchobrigt inblandat siğ deruti. Det alades, att genast âterstălla de uttagna böterna. Kongl, Brefvet af den 30 Maj 1698.

Stảngseln omkring Djurgârden var lâng och kostsam. Den gick frán tilla viken vestor om Lappberget i rak
tinia till Norrbrunn, Söderbrunn, Traskporten, lilla Blả Porten intill Surbrunnsviken; vidtog pâ andra sidan förbi Leyonslatten, Amiralitets-tomterna, Ryssviken, Biskopsudden, Blockhus-porten, derilrain ufver backen till Vartan, och utmed stranden förbi Kaknãset, Tegeludden innanför Ropsten, förbi Skuggan, tills den âter mötte Lappberget. Denna pârdesgards sträcka utgjorde nâra 2 mil. Man kan latt förestalla sig livilken mánğd trinne och stâfver maste âtgả till en sâdan lăngd, som tillika borde vara ansenligt hög, för att tjena till skydd mot vargar. Allt detta levererades frân Åland, som deremot lảrer varit befriadt frân all annan afgift, utom något hö. Hvarjo hemmansdel temnade ett visst antal, till langden bestämdt, utgörande tillsammans 400 lass. Denna leverans fortfor anda till och med 1800, hvarefter den nedsattes till 200 lass.

De flesta of forenảmda bostallen, livilkas antal sedermera steg till 14, följde yttersta gransen af Djurģarden tatt intill hvarandra, utgörande en kedja omkring hela jagtmarken. Âr 1696 besteg sig Jăgeri-staten till $3,2 \% 0$ dir S:mit. Det var ett slags koloni, hsyftande sträng bevakning sà vât för att freda skogen som de Kongl. hjortarna frân obehörige jägare-anfall. Af vargar har Djurgârden emellanåt varit ofredad. Det var icke alltid möjligt att hålla gärdesgârden så̀ tātt, att icke nâgon bristrâllighet föreföll. Dả hög snö föl, var det nästan omöjligt. Ären 1819 och 20 gjorde de stor skada, men blefvo dock alla bortskjutne. Det fanns flera Djurgărdar i riket för de Kongliges jagtnöje. Bönderne, hvar i sin ort, voro âlagde att der bestrída bergningen. Denna pålaga blef val upphäfven af K. Carl XI 1686, men troligen icke sí noga efterföljd ̈fveralt, ty 1723 sökte bönderne, som skulle berga Djurgârden, befrielse derifrân, abberopande sig förenảmda stadga. Dá befalltes, att 30 man af Lifgardet, $\operatorname{mot} 8 \frac{F}{2}$ öre Sm:t om dagen, skulle biträda vid bergningen. Hărmed fortfares aninu med nảgon fôrândring. Åndamâlet med denna organisering var att njuta jagtnöjet ostordt och i fullt mâtt. Man skulle kunna anse den-
na anstalt som den sista flâckten af den fordna sả hânfórando Jágarelifvets anda
Oahtadt bäda ladugảrdarna voro indragna, åkrarna igenlagda till höbol, de gamla ángarna, sâsom Storangen 72 T:d, Lindaringen $3 k \mathrm{~T}: \mathrm{d}$, med flera mindre, var höet till djurens utfodring dock ej alltid tillräckligt. Sả anmältes 1689 , att djuren ökat sig med 5 à 600 och att pả hó var ingen tillgâng. Det befalltes dâ, liksom vid flera andra tillfällen, atl hö skulle uppköpas, hvaremot en del djur borde försăljas. Samma Klagan fördes 1720, Dâ dylika klagomât allt für ofta inkommo, anbefalltes den 2 Juni 1729 undersölining. Hofjagmástaren inberâttade dâ, att djurens antal öfverstego 1,500 , och att Stadsboarne ttsträckte deras belesratt allt tör vida. Han fick dâ ben fallning, att som detta antal vida öfversteg det vanliga af 1000 , äfvensom det Kongliga Hofvets behof, skulle de öfriga undanskjutas, försäljas pch derför hö uppoopas, och for öfrigt all skadlig betning förhindras. Likasả befalltes, i bref af den 7 Sept. 1731, att 100 djur skulle skjutas och försalljas samt ho upphandlas. En gammal hjort betaltes med 6 der Simit, en hind med 5 daler.

Uti bref af den 15 Februari 1732 fick Stats-Kontoret befallning att utbetala 800 d:r K. m . till uppköpande af hö for djuren pă Kongl Djurgärden. Sâdana anvisningar förekommo flera gảnger. Den 7 April 1735 faststalldes staten för hjortarnas utfodring till 6. Parmer hö, och ytterligare derom 1737, att den skulte ske efter 1680 ars stat. Elt Kongl. Bref of den 7 Sept 1739 befaller, att 100 hjortar skulle skjutas och försāljas, samt hö derför uppköpas. Bostâllenas bygg nader underhơllos för Djurgảrdens râkning; dâ dennaomkostnad blef nog kïnnbar, föreskrefs 1730, att ritning till byggnader för bostaflena skulle upprättas; och efter faststallelse iordningsattas: Sedermera borde syn forrittas och Bostalls-innehafvaren ansvara för husens underhăll. (Den 17 April 1733.) Hundarnas underhâll var ej obetydligt Ilarr voro trenne hundgârdar, den ena sid Lilla Rörstrand, den andra utmed Ladu-Brunns-

Viken, mîra Stora Blả Porten. Hvarje hund upplogs till $18 \frac{1}{!}$ d:r Kopparmynt.i Vid Rörstrand voro är 1763 26 st. hundar. Samma ảr uppgick hela kostnaden med staten för den särskilta betjeningen och hundar till 9,720 d:r K.m:t, hvaraf Riksens Ständer anslagit 4,050 ; det offiga togs af Jageri-hassan. Till hundarna voro 100 Tar hafru upptagna i anslaget, eller egentligen raikningen deröfver. Man ser af dessa flerfaldiga utgifter, att den Kongl. jagten var temligen kostsam.

Sâdant var det hufvadsakliga for fhallandet. Djurpairden, räknad från Blockhus-porten till upp emot Âlkistan, lemnade visserligen tillräckligt utrymme för att drifva en jagt, ty hâr funnos âfven harar och räfvar; den var i flera afseenden tjenlig och behaglig till jagtplats, hár voro berg och kullar, pả somliga stăllen med grof och reslig skog, pả andra med snảr och och buskerage, statter med afbrott af sjovikar och trásk, hyaraf flera nu âro uttorkade; der funnos hyad jaggaren kallar jagthâll, hvilka af honom sâ begărligt sükas, der han sedan nyfiken, tâlmodig och förnöjsam väntar pả det flyende vildbrảdet. Bland de Konungar, som isynnerhet älskade jagt, voro Carl XI och Fredrik 1. Flerfaldiga jagthistorier efter dem forrtảljas, bvilka utmārka huru kār och nöjsam jagten var för dem. Under den sednares och K. Adolf Fredriks tid blefvo Tyska jăgare införshrifna, hvartill kanske förkārleken för det Tyska nâgot bidrog, ty hár funnos flere bland Hofjagarne, hvilka voro lika ofvade skyttar och lika kunniga i jagt-vãsendet, som Tyskarne. Bland dem utmârkte sig en Hillerström och en Qvarnström.
Narr de Kongliga ämnade sig pâ jagt, flaggades frản Logảrden, dảa âfven signalerades hyarest jagton skulle anstallas. Kammar-jagten intog Drottningberget med trakten deromkring. Storjagten lâg mellan Surbrunnsviken, Gröndal och Amiralitets-tomterna. Biskopsjagten söder om nertill Ryssviken och Waldemars-udden. Hofjâgmāstaren satte dâ Jágare-personalen i rörelse att möta den signalerade jagten. Nár de Kongliga komino, blef det lif i den tysta och ensliga skogen-

Hundarnas skall, Jaggare-ropen, hornens echo-ljud vâckte de rädda djuren ur sin hvila; det var ej tid att droja. Flykten gick raskt med ilande fart ofver berg och dal, förföljarne tâtt i spåren. En sådan mảngd af djur, man tảnke sig öfver $\mathbf{1 0 0 0}$ hjortar, utom harar och răfvar, och afven den flaxande fígeln. Hvad der blef rörelse bland den vilda och uppstörtande hopen! Det var ett prasslande mellan trà och buskar, ett hoppande, ett flyende att hinna undan, att vinna forsprâng. Invad hjertat slog hos de arma djuren, anande faran vid de Fudande skallen; altt som dessa nărmade siğ, huru vildt och förtvifladt sprânget! och detta var jâgarens lust, den högsta for honom der han stod, tyst och brinnande of begar att falla ett djur, och isynnerhet att geniom ett märkvârdigt skott âdagalagga sin skicklighet. De Kongliga, med sitt talrika folje till hāst och till fot, spridde sig lundt omkring; der läg hâst efter mark, der stannade andra, stilla lyssnande pâ jagtens gâng och den vilda farten. Nâgra stodo bakom tráden eller laggo vid en sten, med ügat stirrande, örat mârkande det minsta ljud, och handen lagd uppå hanen; lugnande kanslans oro, hämmande andedrägten. Men se nu, det blixtrar, hvilken glădje, det flyende djuret störtas i sin fart, simmar i sitt blod..... Andra skynda allt hvad springas kan, fulla af ifver att hinna det förmodade skotthâllet. Stundom för sent, hue harmligh! Det tâcka könet var ock med, i Iysande dragt, med fjáderbuske i hatt, i rustning hallften quinna, halften kart, jagande sin springare med hảrmning af amazon. - Sả en del. De flesta samlade $\operatorname{sig}$ i grupper, som stilla âskâdare, men likafullt lifvade att höra pâ. Andra nedslogo sig under lummiga trâd, tillbringande tiden i skämt, tek och samsprảk. Der var ock nöje fast af annan art. Men skotten knallade, ett efter annat. Dả blef det uppstândelse. Jagten tystnade först nâra, fortfor nảgot i fjerran, men saktade sig med afstândet, likt ett lângsamt aftynande echo. Slutligen stod det glada sallskapet kring de tyclilige jăgarne och de fallda djuren. Vid
de blodiga kropparna berâttade den ene med förnöjelse, den andre med stât och stora ord sina makalösa bedrifter.

Pả 1500-talet finnas fâ upplysningar eller handlingar om den Kongliga Jaģten pâ Djurgârden, âfvensom hivad i allmãnhet rörde hushâllning derstādes. De ăldsta bestả i strödda uppgifter om Ladugârdarna i Kammar-Kollegium 15/0 och några påföljande âr. I början af 1600 utkommo dả och dả nágra Kongl. bref, men nâgot egentligt arkif vidtager ej för an efter 1660, och särdeles efter 1680. Dessa handlingar finnas i Riksmarskalks-Embetets arkif och hos Holjägmāstaren afStröm, men âro, utom på sednare tiden, ingalunda fullstāndiga. Marr var visserligen en Djur-gairds-kassa, ehuizu obetydlig. Kongl. Brefvet den 13 Mars 1688 imehâller, att de, som bodde pả Djurgârdent, ej kunde skattlăggas; men arrendena borde anwandas till Djurgârdens nytta. Emellertid voro inkomsterna sâ fâ, att den egentliga Djurgârds-kassan hür alldeles till den sednare tiden. Hofjagmaistaren af Ström har, genom sitt nit och sin uppmărksamhet att vid Ivarje tillfalle iakttaga Djurgîrdens bästa, ganska ansenligt upphragt inkomsterna. Dessa bestả uti tomtören och arrendemedel, hvilka efter ett ungefärligt öfverslag ej Lumna-utgöra öfver 1000 à 1100 R:dr, i afgift för utgångs-portar, Bro- och Portpengar; de sednare utgjorde 1804 endast 160 Ridr; men belöpa sig nu till 4,000 R:dr; i betet pâ Djurgârden, hvaraf Lifgardet till hást erlagger det mesta; dessa afgifter äro mycket omvexlande, och uppgift derpá hörer ej till denna beskrifning. Skogen har inbringat en och annan summa, sâsom nâr storm nedfâllt en mảnğd trād, dả utgallring skett, och nedhuggen skog medgifvil formsâljning. För öfrigt har Kongl. Maj:t utdelat mycket ved ât de fattige. Dả i Lundequists beskrifning om Stockliolm omnámnes, att desse fâtt hámta ānda till tusende lass, bör upplysas, att detta blott var tillfallet under det skogarnas renisning företogs, och att dessa lass icke voro annat ãn sâdana, som de fattige pâ sina smâ kālkar eller kärror kunde draga. Detta
miderstờd fortfar aninu, nâr tillgång medgifver. Dâ och đả hafva tillatelser blifvit gifna till huggning af ekar och stortrān, som kunnat umbăras. Det största beviljade ekhygge var 1809, dả Amiralitetet fick hugga 888 ekar. Vid en besigtning 1808 funnos 2,788 stura ekar, hvilka borde stâ quar för promenaden, och 3,164 pà tillvāxt. En tillfällig inkomst ăr vid Stormötet, dä förstördt bete och afven slotter mâst ersâttas. Höförsäljningen är mycket olika; i förmảnliga âr har den varit betydlig. Dessa inkomster otgöra sammanlagda en ej sả obetydlig summa; deremot âroutgifterna ganska dryga. Nya och kostsamma văgar hafva blifvit anlagda, en del gamia så godt som omgiorda. Dessa korsa hyarandra i sì mănga riktningar, att de, som underhảllas af Djurgârds-kassan, utgöra nảgra och-Trettiotusende alnar, utom dem som ligga inom Rosendals omräde och ârligen förbāttras pâ Hans Majits enskilta bekostnad, arliga planteringar, med mânga andra utgifter. Dertill kommer tjenstpersonalen. De flesta bostallena hafva på de sednare åren blifvit ombyggda, Oggleviksbron uppbyggd af sten, Djurgârdsbron inköpt och ombyggd, Bergsjölund inkobpt, dettagandet i kanalbyggnaden, $m$. m. Dessa utgifter âro sâ betydliga, att Djurgàrds-kassan ej kan annat ân vara i skuld. Etom dessa har Hans Majit enskilt gjort flera uppoffringar af större summor, sâsom till Tit. Ulrich, Grefvinnan Sylvander, framl. Exp. Seki. Lindgren, m . fl. Yid en blick öfver det hela frân Djurgardens tilltrådande finner man, att Konnngarne deraf icke haft nägon inkomst. Har ett âr gifvit nâgon behâlning, sâ har ett annat varit sâ mycket kostsammare.

Att vid Djurgårdsbrunn af âlder, lảngt före Klostertiden, varit bro, kan man al många skāl antaga, I gamla handlingar omtalas Isbladsfisket pâ ena och La-đugảrdslands-fisket på andra sidan bron. Sả vâl klostret som de höga personer, hvilka innehade Waldemarsön, hafva sâkerligen varit omtânksamma att skaffa sigg nărmare kommunikation, ân den lânga omvăgen ât Djurgảrdsbrunn. Af vägens = beskaffenhet kan man formoda, att der varit farja eller bro midt för Labo-
ratorium. Från Staden gick i gamla tider en văg offver nuvarande Ladugardslandet, ungefar genom Qyartersgatan, büjde sig ntom Trāskporten ner forbi gamla Ladugàrden, nu Laboratorium, ner till stranden. Pâ 1649 ârs Karta finnes wăl ingen bro utsatt; men detta bevisar ej, att ju icke bro affen forut yarit der. Hvilket ân bro byggdes kan saitedes ej upplysas, men i ett syne-dokument af den $13 \$ 14$ Mars 1692 foreslogs oeh anbefalltes, att den nya bron skulle reparepas, och pâ 1791 ars stâr bron vid Fredrikshof upptagen under namnet af den nya, af hivilket uttryck man kan sluta att bro förut funnits. När äfven denna blef obrukbar, utkom ett Kongl. Bref af den 10 December 1729, att ny bro skulle anlăggas frản La Vallées tomt till Djurgärden. Denna var, likasom de föregảende, Flottbro. Ladugârdslandet var nu bebyggdt, men frân Storgatan giek ingen vaig till bron. Presidenten Baron Broman, som dâ innehade Fredrilshof, lat genom Torstenska Trādgairden göra en gảngyāg frản Storgatan, hvarfore han tog afgift af de passerande. R. B. Grefve Hamilton lât sedan anlăgga ordentlig kōrväg, hvar-t för äfven erlades afgift. Ny taxa för broafgiften utkom 1931, men pà 1733 ârs Karta stâ bâde nya och gamla bron upptagne; sâledes har den nya annu icke varit alldeles fârdig. Uppbörden fortgick nâgra âr för Djurgärdens râkning, men K. Fredrik tyckte, att inkomsterna ej-svarade mot utgifterna, af hvilken anledning han bortsaldde bron till Djurgards-Inspektoren Stenberg 1736, som skulle underhâlla den, mot uppbărande af afgiften. Att vid denna uppgörelse oform modade hảndelser ej voro beräknade, kan man sluta af följande. Dâ K. Fredrik 1745 med stort följe och mânga ekipager foro öfver bron, brast den sönder, sâ att en del deraf sjönk. Stenberg begârde dâatt fâ pâ Djurgârden hugga tjenligt virke till dess reparerande. Detta beviljades, emedan han skulle fâ svårt att anskaffa sâ grofva och stora trâd, och ãnnu svảrare att fâ dem transporterade, men kostnaden af reparation fick han sjelf bestâ. Derjemte anmodades Öfver-Jăgmästaren att förmå Stenberg att afstả, frân bron, eme-
dan afgiften vore altför dryg för dem, som bodde pả Djurgärden och ofta fardades fram och âter, eller ock med honom öfverenskomima om nedsăttning af Broafgiften för dem; allt omförmāles i ett Kongligt bref af den 26 Februari 17/6. Detta mâtte med Öfverjäģmăstaren pâ ett eller annat satt blifvit uppgjordt, emedan derom icke nåmnes năgot mer; och stenberg och dess efterkommande innehade bron allt sedan. De som passerade frản Ladugärdslandet betalade 3 afgifter, först för vägen till bron, sedan broafgiften och slutligen för inträdet till Djurgârden. Dả Drottning Lovisa Ulrika erhöll Fredrikshof till Enkesáte 1772, uppliáfle hon väg-afgiftens: Efter năra 90 ârs bestând var denna bro i hörjan af 1820-talet alldeles förfallen; den var murken och graisbevexen. Dâvarande Intressenterne uti Bron, Lagman Wulfs sterbhus och Radman Fredhoims Enka, alades att ofördröjligen sâtta bron i stånd. Den utbjöds i anledning deraf pâ auktion, men dä inga Spekelanter infunno sig, inköptes den af Djurgaràs-kassan för 1,800 Rade B:ko den 14 Jantati 1824. Den blef paföljande âren ombyggo nâgot nâra för 5,000 Ridr och undergick 1833 nàgon reparation och ytter-d ligare fullbordan. Afgiften för bron saminatislogs med Djurgårds-portarna, sâsom Söderbrumn, lilla Nybygget eller Planterhagsporten, Ladugârdslandstutlen, lilla Blâ Porten, Lusthusperten, Djurgârdsbrunns-porten. För en vagn med 2 hästar betalas 6 sk. Ghäs eller kảrra 3, slăda med 2 hảstar 2 sk., med 1 hâst 1 sk. Kongl. Ekipager, Tjenstemân vid Djurgarden, arbetare och alla, som $i$ och for Djurgarden under dess inspektion hafva förrättningar, fro fritagne frân afgift. Gảende betala 2 runstycken. Enligt Kongl. brefvet af den 24 Febr. 1806 skulte Portafgiften utlysas pà are rende-auktion. Arrendatorerne af portarna begärde rattighet till afgift för dem, som färdades under bron, hvilket afslogs den 21 Oktober 1827. Den bortarrenderas pâ 5 âr till dèn högstDjudande pâ offentlig auktion. Skomakaren Dahlström innehar nul detta arrende mot 4,000 Ridr Biko frân den 1 Ohtobèr 1841. Det
ar redan beslutadt, att stenbro shall bygegas, sâ snart omständigheterna det medgifva.

Det är ett eget förhâllande med Djurgărdens indelning. En del árender lyda under Borgrätten, on del under Häradsrätten, och nâgra platser under staden. Den âldsta inhagnaden började vid Lusthusporten, och gick i nâgorlunda rak linia till Blockhisporten. Som strânderna voro bergiga, gjorde flera krökningar, vattnet stod ân högre, an lagre, hade det varit ándamalslöst och förenadt med onödig och alltför stor kostnad att lâta garrdesgârden folja sjôn med alla dess bugter. Man var sâ godt som nödsakad att tåta den g̣â inom nâgra berg, helst dessa voro ofrultbara och för bustallena onyttiga. Hârigenom kommo nảgra stăllen att ligga utanför Djargärds-staketet. Det var egentligen den instangda jagtmarken med dess betjening, som lydde under Djurgards-direhtionens styrelsc. Visserligen borde stranden deruti vara inbegripen; men förhandlingarnas gâng gaf derat on annan riktning. Sjöfolk, timmermãn, fiskare och andra stadsboar crhöllo besittningsrătt à byggenads-platser, nästan alla vid strảnderna. Som dessa merendels voro mantalsskrifne i staden, kunde och ville Djurgards-styrelsen ej befatta sig med personalen, eller med dessa i början obetydliga besittningar: Nảgon frâga mátte uppstât om Djurgảadens besittning, ty pâ Riksdagen 1655 blef Djurgården, såsom underlagd Svea Konungars Hoflâllining, dem oafhāndligt tillstyrkt, jemlikt 25 §. 4. Kap. Konunga-Balken, och ytterligare stadfastadt pa Riksdagen 1682, och kan ej bortgifyas till minskning eller saknad för efterkommande Konung, hvilken àger râtt att âterkalla de förlâningar, som deraf gjorda blifvit. Detta beslut harledde sig troligen af Drottning Cluristinas missbruk med dotationer. Att det ensamt rörde den inhaggnade jagtmarken, synes af dona-tions-brefven utom Djurgảrden, och protokollerna, som äfven under K . Carl XI:s tid höllos vid de kommittéer, som blefvo nedsatta att granska Djurgârdsaffarernas stâllning och deröfver afgifva betankande. Deruti förklarades, att de platser, som voro belägna
utom Djurgårdens staket, kunde af Konungen pâ viss tid upplâtas, och áfien försaljas för everldigt, utan att kränkat Konungarnes enskilta dispositions-râtt. En sednare Kommitté 1793 under K. Gustaf IV Adolfs für-myndare-regering instämde i samma prineip. Hvems voro dessa platser? Konungens eller Statens? Enligt förenảmda beslut tillhöra de ej Konungarne. Det tyekes alltsả besynnerligt, att en del af dem, sâsom Stâr-kelse-bruket och Alberget, Iyda under Borgrätten och ăro underkastade Konungens stadfastelse vid ombyte af sgare, och ofverbufvad behandlas liksom den ofriga delen af den egentliga Djurgarden. Konungarne hade ju sả godt som uppdrag att för everldligt försâlja dem. Dessa platser tyckas dà böra anses såsom af lika egenskap med arf och eget. Helt annat arr fört hällandet med jorden inom Djurgardens staket. Der äger den efterkommande Konungen en redan bestamd râtighet att atertaga bortlemnad lägenhet, den mả yara donerad elfer forsald. Enligt beslutens tydliga förhlarande, är besittningen icke fullt saker làngre ăn den Konungs regering, som sanktionerat don. Man bür dock ej onëdigt oroa sig. om man ock antager prineipen, han man dock oj förestălla sig en sï härd reduktion, ảtminstone ej af sảdana, som äro belagda med afgifter, ty der âr kontrakt. Sá liten vöcdnad och alitning for sin företridares handling kan ej gerna en Konung hysa; det vore âtminstone oaidelt, för egennytan alltör ringa vinst, helst för en Konung. Att begagna sin rättighet mot en enskild, vore mindre vărdigt af den lögtbesutne. En allmăn reduktion vore skadlig, āndamảslōs, skulle förstöra hvad ett sekel förskönat. Abyggnaderna äro innehafvarens. Att ersãtta dem vore en felaktig finansspekulation. Att âlägga deras berttagande vore en ödelaggelse, icke gerna tänkbar. Vi hoppas fultt och fast, att Svenska och Norrska Thronen aldrig skall beherrskas af en sådan Regent. Med domationer år förhällandet annorlunda. Om en Drottning Christinas like, som bortgaf nästan all Kronans jord, skulle donera större delen af Djurgârden, dá vore âtertagandet
lika sâ billigt som nödvăndigt. Intilldess kan hyarje innehafyare vara logn.
Det är icke utan intresse att jemföra kartorna af 1648, 1690 och 1791 med den nuvarande beskaffenheten. Enligt de fürsta, var Djurgârden frản Âlkistan till Blochhusudden och Stads-tomterna en jagtmark, omverlande med mer och mindre höga berg, med dalar, trảsk och slâttmarker. Den var fordom, för det mesta, skogbevuxen och uteslutande bebodd af Jageribetjening Deras boningar lilnade smá egendomar, de flesta vâl belägna utmed strinderna. Det üriga tillhörde djuren. Fä förāndringar före K. Gustaf Hils tid giorde afbrott i detta förhällande. Nâgra stăllen blefvo väl bebyggda i början af sjuttonhundrade-talet, men det var hans donationer och upplatelse-bref, som foranledde Djurgardens ytterligare bebyggande och befolkande. Stockholms-boarne började fatta smak och böjelse för anläggandet af sommarnöjen pả Djurgảrden, merendels utmed dess vackra stränder. Den ena lägenhetens bebyggande foljde den andra tatt i spären, och lokalerna förskönades med prydliga trỉdgârdar. Det inre af Djurgảrden var likvăl skogbevuxet, fullt af träsk och snär, vildt som för 100 :de âr sedan. Vägarna voro fâ och usla, Det ír i synnerhet sedan H. M. Konungen köpte Rosendal och genom smakfulta anlăggningar gifvit uppmuntrande efterdömen, hvarigenom allmānna uppmärksamheten och hảgen för đet skờna văcktes, som Djurgảrden erhälit sitt forrtrollande behag. Man skulle knappt blifva trodd, om man kunde uppgifya de kostnader Konungen nedlagt pâ omgifningarnas förskönande. Endast väg-anläggningen mellan Rosendal och Sirishof kostar betydligt Bâde norra och södra Djurgârden hafva fatt liksom en ny skapelse. Ladugârdsgârdet blef afröjdt, sanka stallen uttorkade, gamla stubbar, nedfallna trảd bortförda, skogen rensades frản allt som stötte ögat, hvarje torfva omyãndes, besảddes med grâsfrön, de graa höjderna blefvo gröna, planteringar af nya trädslag ersatte de borthuggna. Drottningberget bebyggdes. De gam-

1a husen vid Wiksberg undanröjdes. Den förr sanka dalen vid Rosendal rensades frân det tâta buskaget, omplanterades, och ar nu en táck promenadplats. Det var isynnerhet Waidemarsön, som undergick stor förvandling; dălder fylldes, lö̈jder aftogos, văgar, förr fả och usla, förbättrades, nya arilades i otaliga riktningar, prydda med blomster-rabatter och trädplanteringar. Kanalen anlades; derigetiom utforkades Isbladstråsket. Den fôrr sâ rảa trakten har blifvit mildare och behaglig, och blifver det ân mer. Detta bidrog bâde till atvidgandet och förskönandet af Djurghardsbrunns omgifning. Blott for att vinna detta ândamål âterkôpte Konungen donationen Gröndal af Stats* Sekveteraren Ulrich för 13,000 Ridr, och lät, i sanning ădelmodigt, honom behâlla lăgenheten pâ lifstid. För hög stumma, mycket öfver dess várde, inköptes öfra Manílla och sedermera Bergsjölund för 24,000 hidr B:Ko, endast och allenast for att komma i tillfälle att försköna det inre af Djurgården. Hvilka uppoffringar! När man besinnar de ârliga atgifter, underhâllandet af dessa anlăggningar medtaga, Kan Djur-gârds-kassans inkomster icke pâ mânga ầ ersâtta alla Konungens nedlaggda Lostnader. Man ser hâraf, aft Hans Majestāt aldrig gjort afseende pã nâgon kostnad af egna medel, för att vinna det vachra syftemàlet. Vidare bebyggdes Hasselbacken och slátten. Frân Blâ Porten till Blockhus-tullen öfvergick det gamla i tidens nyare skick. Den, som pà tjugo âr ej sett Djurgárden, skall stanna i fürväring, dà han erimrar sig dess fordna vildhet. När omskapningen âr sâ behaglig i $\sin$ ungdom, hivad skall den ej blifva í fullkomnad fägring? Nâr den unga skogen hunnit apprãxa, skall hăr blifva högtidlígare och majestâtligare. Sâ stor rikedom af omvexlande naturskönheter, som đerna ö erbjuder, âga fâ statfen pâ jorden. Hvart man gâr intráder man som $i$ en ny natur. Bergen och det vilda deri förhöja den. Vare hảr en slătt, skulle der troligen ej kunna tâfla med utlăndska parker. Vid en jemförelse mellan fôrr och nti mâste man erkănna, att utvecklingen och det allmảnnare begagnandet af Djur-

Qảrdens behag nuycket ökats genom Konangens sinne für skön natur. Man finner, att ingen kostnad kommit i berâkning dả det galit försköning, ingen uppoffring blifvit sparad för att förmâ andra att följa dess cfterdöme; men om Konungen icke aggt denna smak, kunde stelhet och otjenligt prảl bortskymt naturens behag. Gripsholm, Drottningholm, Haga, Carlberg âro minnen af framtidna Konungar, Djurgârden af den nyligen allidne, med fordelen af naturskönheter. Den blifver, i likhet med dylika anlafgyningar, ett minne, förstorande sig sjelft i tiden genom högtidlighet och majestatat, der lifvet och andan fortlefver, mera rik pá behag och njutningar, an statyer af den kostbaraste marmor. Här tecknar smickret stundom konstlade emblèmer. Der talar naturen, omutlig och sann, sitt herrliga sprâk, ăn imorgonrodnadens glans, ån i aftonens skimmer, an i nattens heliga tystnad.

Kapitens-ulden. Djurgârds-Inspelitoren Stenberg erhöll denna lägenhet för sig, hustru och barn, enligt Resol. af den 11 Maj 1736, utan afgift, emedan han tillhandlat sig bron, och följaktligen vore i behof deraf, för att deröfver hafva battre tillsyn. Platsen var i sig sjelf obetydlig, medan vattnet stod högree. Mârkvảrdigt âr, att den blifvit ansedd sâsom liggande utom Djargârden. Derâ erhölls ytterligare sladfástelse den 13 Mars 1746. Efter honom inkëptes Kapitens-udden pa auktion 1773 af Kommerse-Rảdet Kysel för 5,600 dir k:m:t. Han sâlde den, tillika med bron, till Lars Sjögren för 5,600 Ridr R:gds, enligt K . Resolutionen af den 14 Januari 1796. Det vackra stenhuset âr bygdt of Stenberg. Dess varaktighet och goda inrättning röjer en insigtsfull byggmästare. Bron blef bortsâld frân Kapitens-udden den 14 Januari 1824, men Kapitens-udden inköptes aI Protokolls-Sekreteraren Pontin, för 10,000 R:dr, Gr 1735 af Sjögrens arfvingar, Hvarả Hâradsrăttens Fastebref uttöll 1736, såsom à en lägenhet vid Djurgảrden.
Denna egendom har mânga fördelar. För sommarnöje ăr belăgenheten sả racker man kan önska sig.

Frain ôfra vånuingen har man en fangslandet utsigt at alta sidor. Denna del af Djurgârdsbrunnsviken, med sina bugtiga och rikt bebyggda strānder, âr sārdeles behaglig och hănfôraude. Pâ andra sidan har man utsigt öfver staden, som med âtshilliga perspektiver presenterar sig mycket omvexlande. Den som tycker om lif och rörelse har här ständig sysselsättning. $O m$ sommaren âr på bron beständigt äkande, ridande och gaiende fram och âter frân morgon till afton. Pâ vattnet glida bâtar om hvarandra nästan oupphörligt; isynnerhet om Söndagarna, eller vid högtidligheter pâ Djurgârden, ầ här högst lifligt. 0 Om vintern, då godt slädföre intrâffar, har man ett eget nöje att se mângr den af olika ekipager och vinterdrägter, och den ilande farten med hvilken de âkande liksom flyga frame Tit. Pontin har särleles vinnlagt sig om trädgârdens förskönande, Den är öfvermâttan rik pâ blommor. Hvarje fläck är begagnad. Buskar, frukttrâd och bersâer vexla om hvarandra. Dâ allt stâr i flor âr det für ögat en praktull anblick. Här är mycket inom en sâ liten lokal, som ej utgör mer ân $1 \frac{1}{4}$ Tid_ Stallet ar taseradt till 10,000 R:dr.

Lejonslätten var först bostalle för sâdana jăgare, som gjorde tjenst hos de Kongliga pâ deras jagtpartier utom Djurgârden, och vid sảdana tillfallen vero dem röljaktiga, âfven pâ längre resor. Här förvarades Lejon; förr hörde sâdant till den Kongh lyxen. Vid sin kroning âr 1650 latt Drottning Christina anstălr la en djurfaktning emellan hástar, ráfyar, en björn, en buffeloxe och ett lejon. Detta spektakel förnyades flera gânger under denna stora högtidlighet, som fortfor flera vechor. Det sista lejonet blef skjutet af nuvarande Hofjägmästaren Ströms far 1792. Dess ben áro nedgrafda nảra Djursborg: Enligt Resolution of den 10 Maj 1782 bestots, att bostället efter sista Jàgarens dotters död, som innehade det pả lifstid, skutle indragas och husen nedrifyas Under tiden var der anlagd on blanklăders-fabrik, som efter nâgra ärs drifvande sâldes pá aultion i Krigs-Kollegium in Sept.
1799. Faltvagnmâstaren Gustrin öfverlog bostallet af innehafvaren, loch erhöll besittningsräth; enlight resolution den 17 Juli 1816. Som Amiralitetet begärde en del af bostallets jord för battre reglerande af dess lokal, afstod Gustrin det asstundade omrâdet mot ersittning. Enligt öfverenskommelse med innehafraren, blef Lejon-slatten inköpt och förenad med Blả Porten, sâsom Förste Őfverjäguāstarens bostalle den 25 Maj 1827. Grefve Piper bortarrenderade det pâ 30 ir till Assessor Ornherg, men Lejon-slātten inlöstes, vid pass ett âr derefter, af Djurgardskassan. Det bortairenderades sedermera pà 50 är till Regements-Likaren och Riddaren Nerman mot 50 Ridr b:ko den 29 December 1829. Han bebyggde och förskönade stället med planteringar, sâ att denna lagenhet âr ett ganska yackert och behagligt sommarnöje. Det innehafyes nu af Löjtnant Nerman, Areaten ar vid pass 4 Tunnland. Ar taxeradt till 3,000 R:dr. Àngen mellan Lusthusporten och Kapitens-udden, som tillhör Djurgardskassan, ôr bortarrenderad till innehafvaren if Lusthus-porten.

Lusthusporten. Detta värdhus kallas ânnu allmánt Blâ Porten; denna benämning hârleder sig deraf, att den dervarande Djurgârds-porten, litsom de offiga, varit blâ till färgen. Munskãnken Johan Lüpken erhöll denna lägenhet, enligt Resolution at den 20 Maj 1692, att bebygga och der idka skānkeri med hembjudnings-skyldighet. Fór lăgenheten skulle betalas 100 dir K:m:t Den gick sedan i arf inom stagten till 1754. Dả var omyndiga dottern Dorothea Schwartz deraf innehafvare. Pả gjord ansökan beviljades tillstând att sailja stället till Kassör Bergman, som bjudit 17,000 dir K:m, med förbindelse att till Djurgârds-kassan arligen erligga 300 d: K.m.; Resol. den 30 Januari 1754. Herrar Hofving och Pfarr hade fordringar och blefyo, enligt üfyerenskommelse, disponenter, dă den sednare utlöste den förra. Derefter blef Kamereráren Cumlander âgare deraf, och sålde Lusthusporten till Traktör Klingberg för $3,333^{\frac{1}{3}}$ R:dr Sx Specic, hvilken afhandling stadfastades den $2 /$ Januari 1806 . Detta vârds-
hus ar ganska gammalt, vida ofver 160 ar, ty der var dylik rörelse innan Lüpken erhöll lăgenheten. Fả stälIen hafva haft sả fâ ombyten af ägare. Ender hela förra ârhundradet har det varit det förnămsta och mest besölta vărdshus pâ Djurgârden. Det var năstan det enda der den bâttre klassen bestâllde större mâltider och andra tillstâllningar. Sedan slâtten kommit i flor, sâ har, mest i de sistforrflutna âren, medtâflare uppstâtt, hvilka visserligen dela rörelsen, men för sitt läge och sina mảnga beqvãmligheter torde det dock bibehâlla företrädet. Det innehafves ânnu af Traktör Klingbergs arfvingar och ar taxeradt till 17,500 Ridr.

Theater-huset. Premier-Ahtören Abraham de Broen erhöll 1795 Privilegium att â Kongl. Djurgârden uppföra skâdespel, dâ den nuvarande tomten, med obetydlig sednare tillökning, beviljades. Första pjesen gafs 1801. Efter honom innehades Theatern af hans Svarson Witdner, som en längre tid med sărdeles framgâng var dess förestândare. Tiden för skảdespelens gifvande bestâmdes frân den 1 Maj till den 1 Oktober, hvilket bifolls, med villkor, att inga pjeser der fingo uppforras, som gảfvos pà de dả varande KongIiga Theatrarna. Hâr gafs i allmảnhet lustspel, lâmpliga for syftemâlet, enligt första planen och ofverensstammande med utrymmet. Under sommaren voro merendels de Kongl. Theatrarna tillslutna. Djurgârdstheatern var dâ nâgorlunda jemt besökt. De, som hade böjelse för det dramatiska tidsfordrifvet, funno här en angenäm förströelse, sedan de gjort sin promenad på Djurgârden och dermed tillrackligen fôrnöjt sig. Detta nöje vann ock ett eget behag $i$ den tācka naturomgifningen. Man började áfven att gifva större stycken och erholl tillstånd att uppföra Sângstycken frân Kongl. Theatern, sâsom "Kalifen", "slottet Montenero", "Gubben i Bergsbyggden", m. fl. De sednare âren har denna Theater innehafts af den utmârkte Aktören 0 . U. Torslow, som gonom sin stora talang merendels haft stor publik, och ofta skulle haft en ànnu större, om utrymmet tillatit. Theatern bestar af 2 Logerader
whe Parterre, samt rymmer omkring 400 personer. För nägra âr sedan gjordes ansökan att fâ utvidga den nägra fa alnar, livilket dock afslogs. Vanligen gifvas hảr omkring 60 Pjeser, hvarföre erlăgges till K. Theatern vid pass 140 Bidr . De Broenska slăgten ār ānnu ägare af privilegierna och theaterhuset, och borthyrer det enligt överenskommelse. Huset ar taxeradt till $1,600 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$.

Framnäs. Pả denna udde var fôrr ett kruthus; hvilket blef nedrifvet 1827, såsom numera stảende pă ett alldeles olampligt stâlle. Ofversten och Riddaren Fr. Blom erholl, enligt Resolution af den 25 April 1828, pá 25 âr, mot 20 Ridr B:ko ârlig afgift, denna vackra lagenhet och kallade stâllet Framnăs. Platsen jemnades, lilla udden kringmurades, och alar planterades utmed stranden. En val inredd Paviljong om tvâ vâningar, jemte flera byggnader, alla i smakfull stil, pryda detta vackra ställe. Det inskrankta utrymmet medgaf ej större afstând emellan husen, och man borde naturliģtvis begagna den vâl belăgna lokaten sả fordelaktigt som möjligt. Man mâste bekānna, att îgaren giort allt hvad som kunnat astadkommas, for att pâ altt tānkbart sâtt försköna den inskrãnkta platsen. Det hela liknar en liten koloni af alldeles egen karaliter. Husen âro beqvåmt, nätt och smakfullt inredda, egentligen for sommarnöjen, men en del försedda med kakelugnar, sả att de kunna sent pả hösten, ja âfven om vintern, begagnas. Mânget rum, âfven i stenhus, ãr kallare ân dessa. En sărdeles förmân âr med dem fơrenad, att de kunna utan skadande, betydlig kostnad eller tidspillan, fiyttas till annat stalle. Utrikes hafva dessa hus vunnit mycket bifall. öfversten har lâtit ģbra öfver 140, hvaraf större delen sâtts utomlands, sâsom till Ryssland, Frankrike, och andra lānder. Stallet ăr taxeradt till $1,500$.

Fjällstugan. Det vackra och äfven kostsamma huset pà berget midt framför Framnás, âr uppbygdt af Norrshe Stats-Selireteraren, nuvarande Stats-Ministern Due,

Anläggningen' visar till hrad grad man kan försköna en vild och rả klippa. Uti berget midt för byggningen ar uthugget: ${ }^{7}$ Fjeldstien 1835". Tasering 2,000 R:dr.

Sirishof, förr Korswa-torpel, blef 1687 anslaget till Boställe för Inspektoren över Djurgârden. Enkan Anna Marin innehade det vid den tiden, men DjurgardsStyrelsen inköpte hennes hus, enligt öfverenskommelse den 25 Sept. 1686. Det forlfor att tillhöra Inspehtoren, till dess Grosshandl. von Yhlen erhöll denna plats till bebyggande af ett luststalle, enligt Resolution af den 3 Juli 1771, mot 100 d. S:m:t. Han gaf stallet namn af Matshof. Han sảde det sedan till Direktören Carl Gottried Kysel, hvilken upplat det med mübler oeh husgerảd till Handlanden M, Hörstadius for 2,100 R:dr. Efter honom blef Ofverste-Kammarherren Piper deraf ágare, som förändrade namnet till Sirishof, efter en favorit-hund, och afytrade det till Envoyén, Baronen och Riddaren Silfverhjelm. für 2,333 I Ridr; Res. den 24 Januari 1808. Denne salde det till Rảntmástaren Ouchterlony for $2,050 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$, i Nov: 1809 , hilken afy trade det till Hans Maj: Konungen, som förlānte det pả lifstid till Grefvinnan Aurora af Wetterstedt. Man bör stanna hâr och njuta af den herriga omgifningen, Det höga berget, hvilket uppstiger nästan lodrätl, och de stolta lummiga ekarna göra den högst imponerande; dalsträckningen uppat, mellan bergen och den lilla yăgen, som försvinner utmed stranden, äger ett särdeles behag. Den dallrande vattenytan, som framblickar mellan traden, förshönar det fortrollande dystra, om man râtt väljer sin standpunht. Hăr âr, i sanning, skönt och högtidligt - Stallet ar taxeradt till 4,000 Ridr.

Rosendal, frân lângre tid tillbaka Djurvaktare-boställe, donerades den 11 Maj 1791 till de Besche, sedermera Státhâllare? hvilken der uppförde en större trädbyggnad, och gjorde nâgra förbattringar. Han sâlde stället till Grefviman Auvora de Geer, Öfverjăgmă-
staren Grefve Bunge salde Rosendal till Direktör Sehwan för 1200 R:dr-Rigds och 180 Widr ärlig afgift till Grefvinnan do Geer sả lānge hon lefde, entigt Res, 1785. H. K. II. Prins Fredrik bodde här kort före sin utLändska resa Sehwan ofverlăt det till Gen. Maj-och Riddaren Camps för 16,000 Ridr B:ko den 12 December 1816, hvilken, efter erhâllen prolongation pä besittningsaren, upplát det till Hans Majit Ronungen för samma summa den 10 Januari 1817. Nya anlagegingar företogos genast, hyarvid inga kostnader sparades. Omgifningen omskapades liksom genom trolleri. Den tacka dalen med sina kullar förskönades med utsokt -smak. Här blef i hast en park, behaglig och hanforande, okonstlad men dock rik och praktfull, liksom Blomstergudinnan tilldanat den ât sig och sina tarnor.

Nedra Paviljongen uppbrgedes af Ofv. Lojen. Lidströmer. Den gamla hufvudbyggnaden afbrann 1819. Det nu befintliga Sommarpalatset grundlades af ofversten och Ridd. Fr. Blom, hvilken sedermera haft bestyret om alla byggnader vid Rosendal. Slottet ar 54 alnar lảngt och 18 alnar bredt, uppbygdt af stáende viike, reveteradt med tegel. Det ar bygdt i Stockholm, efter Ofverstens uppfinning, och flyttadt till sin plats. Det har formen af en villa. Stiten ar mycket behaglig och smakfult; det hufvudsakliga enligt Konumgens egna idéer. Pá södra sidan âr anbragt en batkong af Kolmards marmor, hvilande pâ fyra Joniska pelare. Ingângen derunder utgores af tre par glasdörrar med ornerade arkader. Det air visserligen ej stort, om man vill anse det som ett Kongl. Slott, en boning för en Konglig familj. Detta var ej ândamảlet. Man bür anse det som ett sommarnöje, dit man begifver sig pâ nägra timmar, för att njuta naturens behag. Vore det stôrre, skulle det icke stâ i förhällande till den inskränkta lokalen, skulle tvertom göra elt mindre behagligt afbrott. När man stảr pả böjden vid urnan, betraktar man def med liffigare kânsla ân byggnader vanligen vâcka, och detta just för dess harmoni med omgifningen. Det ligger sâ laekt pâ den lilla kullen. Hvad denna dal är angenām, năr den

## 26

Momstrar i sin hüğsta fagring! Man kan ej drüja utan förtjusning, ej skiljas derifrän utan salnad.

Inredningen ăr i sanning Konglig, lika smakfull som praktfull. Vestibulen, i tvenne afdelningar, den ena med panelning af mahogny, och en trappa of samma trādslag, med gatlerverk i svart och guld, den andra panelad med polerad mazur-björk, och en spiraltrappa, som fadrager sig kainnares synnerliga uppmärksamhet och bifall. Franska sidentapeter, arabesker, troféer, allegorier pâ väggar och tak, antika möbler, bord, vaser, mosaik, fina arbeten i silfver, mâlningar af store mastare, mest ofver Nordens natur, utgöra liksom en rik talla, bevisande den höge ägarens smak och stora konstsinne.

Pâ planen framför norra sidan uppsattos 1825 on vas af spräcklig Porfyr med brun botten, i form af en vattenbasin $p^{a}$ en socle at granit. Den hâlter 12 fot i diameter, 9 i höjden. Pa hojden i soder blef 1841 uppsatt en urna af nâgot ljusare porfyr, pâ en piedestal af mörkare porfyr. Den ar $20 \frac{1}{4}$ fot hög frản planen; urnans högsta diameter âr $4 \frac{1}{3}$ fot och höjd 6 fot. Hvarje pjes är uppskattad till vid pass 30,000 R:dr. Deras sköna former synas af bifogade lithografier. Bâda âro gjorda vid Elfdals Porfyrverk, tillhörigt Hans Maj:t.

Ofra Manilla inköptes at Konungen 1818 för 18,000 R:dr, och förenades med Rosendal och Sirishof. Det var en uppoffring for att vinna utrymme till omgilningarnas förskönande. Rosendal âr i tavering upptagen till 21,000 Ridr, ehuru Slottsbyggnaden ensam kostar öfver 50,000 R:de B:ko, Manilla 15,000 och Sirishof till 4,000 R:dr, tills. 40,000 Ridr. I nárheten âr en stor och val inrättad stallbyggnad af sten, 130 alnar lâng, 20 atn. bred, i Italiensk smak, med mycken kostnad upplörd, afyen efler Bloms ritning. Ar 1826 blef en Pontonbrygga slagen öfrer viken till Ladugârdsgârdet, hvilken dittăgges dâ der àr läger, och borttages dá sá befalles.

Djurgairdsbrunn. Der borta i fonden ligger staden, ett riktigt förtrollande perspektif; allén ned till Badhuset âr vắ den angenảmaste promenad man kan onska sig. Byggnaderna stâ visserligen i oordning; mânne det shulle vara behagligare om de stodo i symmetri, skulle ieke det der fria dervid förlora sig, och en viss stelhet blifya rảdande. Füro Reformationen omtalas hār en mycket besökt helsokālla; efter den tidens vidskepelse tillika ansedd som offerkälla. Arkiater Hjerne upptäckte âr 1690 härstädes on helsokalla, af sragare hall, som dock ej sardeles kom 1 bruk porr an Assessorn Doktor Lithén, enligt Resolution af den 11 Juni 1742, erhöll tillstảnd att hăr bygga bus för sig och Brunnsgáster, afyensom badhus och fatlighus. Detta etablissement lhade knappt bunnit kommai ordning, förr ân Kyrkoherden Hallman och Lifmedikus Reef 1750 upptackte den, som nu begagnas, hyilken man förmodar vara densamma, som nyttjades före Reformationen. Sedan begynte Brunnen att vinna större förtroende. Kon. Adolf Fredrik, Drottning Lovisa Ulrika och Kronprinsessan Sofia Magdalena hafva här en efter annan druckit brunn. Efter Lithén innehades brunnen af intressenter, hvilka utiostes of Hof-Apothekaren Schultz, som erhöll omrádel nâgot utvidgadt, enl. en Resolution af den 2 Oktober 1794, med villkor, att med snygga staketer inhägna stâllet. Han nedlade mycken kostnad pâ planering, stensprāngning och byggnader, samt satte brunnen i godt skick. En Skrảddare Lothgren liade hảr uppbyggt ett hus, med obestâmd râttighet; derom uppstod nâgon tvist, som dock sả bilades, att Schultz tillhandlade sig huset, enligt Kongl. brefvet den 31 Aug. 1803. Efter Hof-apothekarens död tillfoll Brunnen Grosshandlaren Schultz, som 1821 derâ erhüll Stadfâstelse-bref. Professor Akerman köpte af honom Brunnen den 5 Juni 1827 för 18,000 R:dr B:ko.

Akerman beslöt att hâr inrātta ett Institut, hvars ăndamâl var att bota eller âtminstone mildra de olyckligas lott, som soro födde eller af olyckshảndelser blifvit lytte. Denna anstalt, sásom ny och för mânga

## 28

frammañde, vann ej i brojan den uppmuntran, den adla afsigten förfjenade. Den outtrötlige mannen fallföljde likafultt sin plan, och uppförde pả egen bekostnad de tvenne husen mellan grinden och värdshuset samt huset pà backen till Gymnastik Som hans förmögenhet ej var tillrácklig fö de behöfvandes underhâl och offriga omkostnader, lwilket altt fordrade ârlig uppoffring, försökte han att vinna mâlot genom skltier. Planen var 1,500 aktier à 10 R:dr Biko. Hans Majestat omfattade menniskovānnens bemödande med adeln.odig valvilja, och tecknade sig for 100 aktier, de Kongliga för 77. Detta grundlade framgângen. Den 9 Oktober 1827 intogs den forsta patienten; aret derpà voro de 14. I Maj mânad erhöll Professorn tillatelse att gifva Inraitningen namn af Josephinas Institut. Inrättningen flyttades sedan till staden. En del af sommaren medforer han ănna sina elever till Djurgârden i hyrda lâgenheter. Han sâlde Brunnen till Hofkirurgen Herbert den 21 Januari 1829, men âterkópte den ảret derpâ för 22,000 R:dr, men upplat den den 30 Dec. 1830 till det Bolag, som ânnu âc innehafvare deraf, for 23,000 Ridr B:ko. Under dess Stycelse âr stallet i mânga afseenden förbàtradt och förskōnadt. Det vackra huset bortom Schweitzeriet, kalFadt Skogshyggningen, âe af Bolaget uppbygdt; för ofrigt àro alla husen, sâ vâl utom som inom, vail fôrsedda. Den 24 Maj 1834 , erholl Brunnsbolaget en utvidgning af 7 T:d pá 25 ar, mot 50 R:dr B:ko. Den litla parken, fordom kärraktig, ăr redan tâck nog, och blir en skuggrik och behagglig promenad när träden hunnit mer vaxa till. Huset, som man kallar Apothekshuset, byggdes af Doktor Lithén och blef fardigt 1743, saledes ofver 100 âr gammalt. Det fordna badhuset ar nedrifvet, och ett annat mycket val inrattadt med kupoler, hvarifrin dagen nedfaller, âr upphygdt af Förste Lifmedikus Sawe, som nu ăr Brunns-läkafe och mycket nitisk for Brunnens befrāmjande. Fattighaset, som lithén lät uppbygga, ảr nedrifvet; ett annit, inrattadt bakom vardshuset, och kallas Faltig-riden. Forr voro der vanligen 10 fattiga, nu sâllan
mer ann 5 à 6 , hvilka erhâlla i stallet för mat 24 sk. om dagen. - Förr gaf Narciscaner-orden understod at sjuke, meddellöse Stândspersoner under Brunnsterminerna, men denna orden har upphört. Sjökapten Alström testamenterade till Brunnen den 8 Febr. 1790 Huset Nio 189 i Kolmátaregränd, med villkor, att huset ej fick sâljas, utan revenyen anvândas till understod för de fattige. Rummen ảro om sommaren upptagne, en del af-Brunnsgäster, hvilkas antal plaggar vara 50 à 60 , men en del till sommarnöjen. Ett rum betalas för hela sommaren med 25 Ride Biko, for ena terminen hälften. Apotheks-byggningen har 26 rum ; stora Brunns-byggningen, uppbyggd af Apothekaren Schultz, 33 rum; Nybyggningen 7 och förra Gymnastikhuset ăr inredt till 15. Terminen börjar den 1 Juni och slutar den 1 September, Afgiften för terminen â 4 Bidr B:ko, och 5 Ridr Biko da man begagnar Bolagets äkdon. Kommunikationen med staden âr om sommaren hügst beqvãm, sedan kuillbâtarna blefvo inrảttade, hvilka gâ och komma hvarje halftimma. För passagen erlägges 4 sk. B:ho. De lägga till vid Logârdstrappan. Som man under vảgen kan blifva landsatt hvar man behagar, måste man erkânna denna inrättnings förtráfflighet.

Det vackra huset midt för det nya Badhuset tillhör Professor Sảwe, som dertill erbảllit plats af Bolaget. Brunnságorna upptaga en areal af $14 \frac{13}{6}$ Tunnland. Byggnaderna áro taxerade till $12,906 \frac{1}{4} \mathrm{~B}: \mathrm{dr}$ samt $14 \frac{1}{1} \frac{3}{6}$ Tunnland jord is 500 Ridr per T:d, till $7,093 \frac{1}{4}$ R:dr, tillsammans 20,000 Ridr B:ko.

Hvad denna lilla Jernbron är tảck! Ack se hur behaglig och omvexlande trakten bortât Rosendal ár, När träden utmed kanalen hunnit höjd och lummighet, och Isbladsträskets odling fullbordats, blifver det en ganska angenảm promenad. Sả liten denna kanal âr, har den dock $\sin$ historiska mảrkvärdighet. Här nárdes förr i landet en slags hydra, nemligen Landttullen, i sitt högsta flor ett riktigt plägoris för bâde jordbrukare och nâringsidkare. Hár var förr naturlig bâtled frân

Wärtan till staden. År 1624 utkom en förordning, at! alla segelleder frân Üstersjön till Stockholm skulle igenpâlas, utom den förbi Blockhus-ulden. 1 anledning deraf lârer denna bâtled blifvit tillstāngd omkring 1650. Konungen ansâg detta som ett högst olāmpligt hinder för ortens kommunikation med hufvudstaden, ãfvensom för traltens odling och förskönande, och förordnade, genom Resolution af den 10 Juni 1825, att en kanal hār skulle gräfvas. Enligt det af Löjtnant Brandenburg deröfver uppgjorda förslag, skulle grafningen blifva 3,000 alnar och muddring 500 , samt kostraden af kanalen, 30 alnar bred, bestiga sig, till 18,532 R:dr. Brandenburg, som flera âr varit vid Götha Kanal anstafld och hade kānnedom huru der tillgick, erbjöd sig att gräfva den för 16,666 B:dr 32 sk. Biko, men andra, troligen mindre sakkunnige, uppछjurde projektet till $12,000 \mathrm{R}: \mathrm{de}$. I anledning deraf âtog sig Öfverste Ljungberg att fullborda den for nâgot öfver $11,000 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$. Efter nâgra hundrade alnars grafning afstannade arbetet helt och hâllet. Med Direktionen uppstod en rattegang derom, som afpjordes genom K. Majits Resolution af den 5 September 1827, hvarigenom Ejungberg skiljdes frân vidare befattning, emedan han ej uppfyllde kiontraktet, och liqvidationsfrâgan emellan parterne hânvisades till vederbörlig Domstol. Genom Resolution of den 1 Dec. 1832 beslutades, att som Kanalen, enligt det nyare förslaget, skulle kosta $14,000 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$ B:ko, skulle Djurgârdskassan och Strömrensnings-Kommittén deruti deltaga med 7,000 R:dr hvardera, och beviljades, att ett làn af 7,000 R:dr skulle fâ upptagas. Efter âtskilliga vexlingar blef andtligen Kanalen fortsatt under Kapten Oldenburgs inseende och alldeles färdig pâ eftersommaren 1834. Kostnaden, Jernbron och det lilla Vakt-mâstare-huset interâlinadt, uppgick till dent lilla nâtta summan af 46,000 och några hundrade $\mathrm{F}: \mathrm{dr}$, eller något öfver 15 K:dr Biko fôr hyarje aln. Enligt en Resolution af 1835, skulle Ranalen underhâllas af Djur-gârds-kassan och strömrensnings-Kommiltén gemensamt, Kanal-afgiften vid tullen âr bortarrenderad för 33 R:dr

16 sk. Biko. En roddbăt betalar 1 sk; Storbşt med last 4 sk., utan 2 sk.; Prâm med last 8, utan 4; Timmerflotta 8 sk.

Fridhem år belagget emellan Rosenhill och sjön. Dess omrâde utgör en rektangef, som med sina lângsidor gảr ner till stranden, intill det der belâgna Kruthuset. Den lilla holmen Mosenberg ảr dermed förenad. Lifmedikus Professor Sāwe erhöll denna lâgenheten pả $50 \mathrm{ar}, \operatorname{mot} 25$ Ridr arlig afgift, enligt Resolutioner af den 30 Aug. 1830 och den 16 November 1832. Sâwes plan var att här antagga en Bad-inrittning, men denna öfvergafs, och platsen sâldes till Protukolls-Sekreteraren Borg för $1,500 \mathrm{li:dr}$. Borg âmnade att der inratta ett Institut för svagsinta. I anseende till det adla andamảlet, eftergafs den ârliga afgiften, enligt Res. af den 30 Januari 1833. Han inhaggnade dertill en plats pâ nágot afstând frân sjôn, och lât der, under Öfversto Bloms inseende, uppföra en större byğnad med ett par mindre hus, samt pả restra linien lảgga en lâng stenmur. Efter erhâllet tillstând sökte han tillvägabringa en fond genom Stamboksmedel. Hennes Majestät Drottningen understödde med sin vanliga menniskokārlek denna välgörande inrāttning. Under fortgảende af detta företag upplom en hăftig tvist om medlens disponerande, inrättningens plan och förvaltningen. Borg afled innan resultatet fullkomligt utvecklat sig, och med honom upphörde all vidare âtgärd. En Direktion för denna anstalt hade emedfertid blifvit tillförordnad, enligt Kongl. Res. af den 22 Maj 183\%. Ar hafva sedan forflutit, och man fruktar att âr efter ${ }^{\text {ar }}$ skola tillāndalöpa innan nâgot hufvudsakligt dervid blifver tillgordt. Inráttningar af denna beskaffonhet erfordra sâdana sâllsynta măn, som med lảgande kảnsla för menskligheten och begâfvade med outtrötlighet i nit, arbeta för sitt stora mă, hvilket vanligen hos dem är en herrskande passion, för hvilken de uppoffra allt. De framträda vanligen af sigg sjelfya och utveckla oftare Direhtioner ân do tillskapas af dem. Doktor Martin, kānd för skicklighet, har â-
tagit sig den tillảmnade Stiftelsens utförande. Fridhem ar taxeradt till 500 Ridr.

Här intill hade Presidenten Sylvander erhảllit 50 Tunnland, och der begynt anlägoningen till ett sommarnöje, kalladt Loviseberg. Efter hans död intüste Konungen i Dec. 1833 platsen, och de fả husen der yoro uppförde för $5 ; 000 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$, hvilket torde böra anses som en nádebevisning, ty busen sảldes för $1,000 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$.

Rosenhill donerades af Konungen 1825 pá 50 îr till öfversten och Kommendüren af Forsell. Fyra yackra villor ligga i skogsranden kring en uthuggen plan, is form af en rektangel, utgörande platsen omkring 4 Tunnl. De, som ligga till höger, âro uppbygeda af ofversten och uthyras till sommarnöjen. Den sardeles vackra byginingen till venster, omgifven af en smakfull plantering af trád och blomster-rabatter, tillhör Expeditions-Sekreteraren Ekmark. Enligt Resolution af, den 4 Okt 1827, beviljades honom att här uppfor ett flytbart hus efter ófverste Bloms ritning. Har ar ratt trelligt; man kan här vara i enslighet om man vill; önskar man sâllskap trăffas det vid Bcunnen. Taxering $3,000 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$.

Gröndal, förr Jăgare-bostalle. Gumper Hirsch begärde 1791 att arrendera det, hilket alslogs, emedan, man da hade for afsigt att bortlemna det i lotter. Idén att endast öfverlâta lokaler ât personer, som fôrbundo sig att försköna dem, yar dá icke riktigt antagen. Kongl. Sekr. Borf arrenderade det af Jägaren Kjellberg âr 1813 pá 5 âr mot 350 Bidr B:ko. Derefter donerades det af Konungen till Krigs-Rảdet U1rich pă 50 âr. Dâ Kanalen skulle anlâggas, âterköpte Konungen det för 13,000 Ridr B:ko, men beviljade Tit. U1fich fri besittningsrâtt pá lifstid a en stor del af jorden; i sanning en betydlig uppoffring Stallet ligger behagligt under skogen vid en mycket yacker ang.

Blockhius-udden. I hedentiden var pả berget hărstãdes en vardkase, som hade kommunikation med dem
på Brunkeberg, på Kongshatt och flera andra ânda till Sigtuna och Björkö. De antảndes för att varna mot fiendens ankomst. Troligen har hār blifvit tull anlagd sâ snart Stockholm kommit i sã mycket for, att ordentlig Tullstyrelse hunnit organiseras, Dâ Konung Gustaf I år 1522 belăgrade Stockholm och genom befâstad bro emollan Längholmen och Kungsholmen samt vid Drottningholm spärrat kommunikationen med hufvudstaden, Tât han äfven hārifrån lâgga bro till Sikla-ön, starkt befăsta den, och lăt hăr tillika uppföra ett Blockhus, hvilket fürsĭgs med kanoner. Von Dalin anförer, att Waldemars-ön dả tillhörde Djursholm, och att den utbyttes mot Lidingön. Donna uppgift finnes ej i nảgon handling, och strider mot det historiska om Djurgảrden. Att Djursholm fick Lidingön äger sin riktighet; men troligen var det i utbyte mot dess donationer till de andliga, hvilka Djursholms ågare hade râttighet att vid reduktionen 1527 âterfâ eller derföre erhâlla ersâttning. Emellertid erhöll adden efter denna anlăgoning sin nuvarande benámning. Enligt en Resolution af âr 1692 blef Blockhus-udden, intill Jăgarebostăllet Blockhus-porten, anslaget till bete för sjöfarandes boskap, dả motvind eller andra orsaker fôrorsakade uppehäll.

Här är nu Stora Sjötullen. Den dertill anslagna platsen upptager 1 T:d 29 Kappl.

- Skärgârdsboerne beklaga sig myeket öfver denna tull, ty de fa ej passera förr ân kt. 5 oū morgonen; dả många stōta till pả en gâng, blifver det oundvikligen uppehâll innan de alla blifva expedierade; ett icke mindre svảrt hinder förestâr dem, dă vinden ăr emot och de ofta hafva svârt att Fagga till. De skulle gerna gifva fullt vederlag och kanske mer, om de derifrãn blefyo befriade.

Plommonbacken. Utmed östliga udden och on del af Wärtans strand erhöll Hamn-Inspektoren And. Valtinson, enligt Resolutioner af den 25 Sept. 1770,
den 4 November 1772 och den 18 sept. 1775, rât--tighet till en intaga, hvars areal nu utgor $5 \frac{0}{3} \mathrm{E}$ T:d, bestảende for det mesta af berg. Platsen, som erhâllit detta oegentliga namn, är bebygg med en mảngd hus, en del nätta och vackra, med små trādgaardstomter invid, af hvilka de flesta hafva en herrlig ut--sigt ofver sjön till Lidingön. Dessa lägenheter, de flesta - och prydligaste anlagde of hans son, Kassor Valtinson, uthyras till sommarnöjen. Han har pâ stenbrytning och sprângning nedlagt mycket arbete och stor kostnad. Flera tusende lass sten hâmtades till Norrbro nâr den byggdes, och mảnga fartyg togo der barlast. Man ser Thar med nöe hvad en man, med flit och ihârdighet, "etan att âga stora tillgângar, kan ástadkomma. Stâllet -ar taxeradt till $3,000 \mathrm{R}$ dr ; nâgot ofver 6 Ridr i tomtören erlăggas.
-mifverst på berget ligger Eli eller Eols Kulle. Hǎrifrân har man en vidstrácht utsigt ej allenast ôfver segelleden till staden, som presenterar sig i âtskilliga rikıningar, utan äfven öfver Wärtan och Lidingön. De bvita seglen i öster stickande fram öfver bergen och sedan glidande fram ât staden, de utgâende till mötes, fartygen, án kryssande, ân seglande för god vind, i oupphörlig omvexling korsande hvarandra, afo en utmărkt liflig och behaglig anblick. Fả stâllen pâ Djurgârden hafva en sâ fri och vidsträcht utsigt. Tvenne tjenstemãn vid Blockhustullen hade mellan bergsskrefvorna uppodlat ett par smárre traidgârdar. Tull-Inspektor Middendorff uppförde pई sin tomt en byggnad, och erhöll besittningsrâtt à den lilla odlingen (något ofver ett half Tumnland) den 18 Januari 1806. Nedom och $\mathbf{i}$ en bảge omkring Johannisherg, erhöll Kapten J. G. Ekman inhăgnadsrātt den 21 Juni 181/f pà $11 \frac{\text { t. }}{2}$ T:d, tillika med Djurgârds-vaktstugan mot árlig afgift efter portskrifning. Han begynte odla och nedlade mychet arbete, men dels härigenom, dels af anara orsaker, blefvo hans affârer să fôrsåmrade, att han beslöt begifva sig utrikes. Han lemnade dâ lȳ-
genheten till sin syåger, Tolagskamereraren Sundeman, af hivilken Tull-Inspektoren Thorsell tillhandlade sig densamma ảr 1822; hărefter uppförde Thorsell den at Öster eller ât stora segelleden med façaden veltande större byge̛ningen samt den näst intill varande köksbyggningen; dessutom stall och vagnshus jemte flera slags uthus samt kâllare; ăfven anlade Thorsell den ifrän portstagan till corps de logis ledande körvāg. Djurgärdsdirektionen lât dâ frâga Tull-styrelsen om den hade nảgot att invănda emot denna afhandling, eller ansảg sig âga nảgon dispositionsrätt öfver Blockhusuddens omrâde, hvarpâ den sednare förklarado sig ej aga râtt till anspräk derả. Nämde Thorsell hade förut den 8 Juni 1818 köpt Eols Kulle af Middendorfs arfvingar för $2,000 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$; ban blef saledes ágare af hela lokalen, utgörande 13 $\frac{\mathrm{T}}{4} \mathrm{~T}: \mathrm{d}$. Kâllarmästaren Fick, hvilken sedermera blef innehafvare, uppförde derefter de ât vestra sidan varande, icke obetydliga, 3:ne boningshus, jemte flera mindre uthus. Fiek sâde Eols Kulle till Kapten Lorentz Erling för 1,600 R:dr den 17 Januari 1838. Afgiften för tomten till Djurgârdskassan âr 7 R:dr 24 sk.

Det är Johannisberg, som ligger dernāst pâ hergets sluttning at staden. Ofver-Inspektoren Trotzig begynte att der odla ett mycket olảndigt jordstycke, I anseende till den kostnad han derâ anvândt, erhöll han den 19 Febr. 1803 besittningsrätt pả 50 âr, och som han särdeles väl bebyggt stãllet, blef det, enligt Resolution of âr 1816, beviljadt som everldlig ago. Grosshandlaren Nordblad inköpte vál i Febr. 1833 Johannisberg pả konkurs-auktion för $3,400 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$, men derom uppstod nâgon tvist, hvilken dock sá bilades, att Grosshandlaren Erdtman deral blef samma âr ăgare fôr 3,666 R:dr 32 sk., men sâlde det âret derpâ till Krigs-Râdet Salomon för 3,300 R:dr, hvilken derá uppförde 2:ne prydliga byggnader, bestâende of en salong och en köksbyggning samt till det yttre förskönade den förut varande manbyggnaden. BergsBădet Axel Beskow köpte detta väl bebyggda och med

## 36

vacker trádgåra omgifnà stâlle af nămde Krigs-Rảd fơr 7,500 R:dr.
Arealen ár 2 Tunnland $5 \frac{3}{8}$ kappland, och taxeringen 2,000 R:dr.

Vid vâgen, som gâr upp till Eols Kulle, var Blockhusporten, som hâr stāngde Djurgảrden, belăgen. Den hüga blef för nâgra âr sedan borttagen, såsom stảende endast till vanprydnad.

Denna klippa, der man nedlagt betydliga summor pả sprāngning, planering, byggnader ech trādgårdsanlăggningar, hufvudsakligast för sommarnöjen, afkastar mer án mảngen stor landtegendom. Plommonbacken, Eols Kulle och Johannisberg utgöra med bergen 21 Tunnl., men deraf aro ej mer àn 3 à 4 Tunnl. brukbar jord, det öfriga är granitberg. Taxeringen uppgar till 21,000 Ridr, men inkëpet skulle blifva mycket betydligare. Hvarje tunnland brukbar jord ofverhufvud, râlinadt med sina âbygenader, uppgâr i. vărde, köpare emellan, till omkring 3,500 à 4,000 R:dr Biko.

Täcka Udden, förr kallad Rytterholmen, skjuter ut i sjōn, nāstan i form af en halfmảne, och bestâr mest af berg, med nâgon jord bland bergskrefvorna. Dess vackra lãge och behagliga omgifing föranledde Riks-Rảdet Grefve C. G. Tessin att en Mid-sommar-afton der tillställa en stor fête för Kongl. Hopvet och flera förnảma gāster. Denne Tessin, vetenskapsman, snillrik konstnär, quick och liflig, den mest fullàndade Horman på sin tid, fôrstod att tillstâlla denna festivitet sâ stâtligt och sả intressant roande, att den lănge bâde năr och fjerran beskrefs och omtalades. Grosshandlaren Dassau hade erhällit Tâcka Udden till ett sommarnöje, tillika med en del af stranden utmed sjōn emot Nedra Manilla. Dâ Sp. Env. Corall begarde och erhōll denna jordstrācka intill Täcka Udden, bekom Enkefru Dassau i ersattning Jagare-bostallet Blockhusporten, och, i anseende till de stora tjenster Handelshuset giort det allmănna, utstrācktes
besittningsrâtten for henne och efterkommande, mot 10 Ridr Biko ârlig afgift, enligt Resolution af den 26 Febr. 1790. Dess agor strāckte sig nedom Eols Kulle till Jãgare-bostâllet Kaknās. Dâ Djurgårds-kanalen anlades, erhöll Tâcka Udden ersättning af Gröndals atgor. Isbladstrāsket var dâ sumpigt och ofta öfversvâmmadt af vatten, men genum kanalens grafning for det năstan alldeles uttorkadt, och redan nu för det mesta odladt. Tảcka Udden âr det största stâllet pâ Waldemarsön, samt har något jordbruk och vinterföder kreatur. Arealen var förut 33 T:d 12 kappl, men blef vid bytet nâgot forrandradt.

Fru Dassau sâlde stāllet till Grosshandlaren Engström för 8,000 Ridr och denne till Grossh. Palm Svensson för 14,200 R:dr den 14 November 1811. Stället ăr mycket väl bebygdt, och har en sârdeles vacker belägenhet, samt är taxeradt till 18,000 R:dr.

- Manilla ö, förr Tolförsholmen; hăr har af âlder varit fiskarekoja och notställe, samt upplag för bräder, kalk, \&c. Den forrste, som bosatte sig der för stăllets behaglighet, var Ralletumâstaren Gallodier på 1770-talet. Af Konung Gustaf IIt:s egna hánder erhöll Spanske Envoyén Corall Resulution af den 26 Febr, 1790 och ytterligare af den 14 Mars 1791, pâ intagandet af en skogsbacke gent emot Tolförsholmen. Omrádet blef sedan mycket utstráckit, âfven uimed sjön till Täcka Udden. Han bebyggde stället kostsamt, förskönade det med mảnga vackra anlāģningar, och kallade det Manilla. Den stora byggningen pả berget var ej annat an vagnshus och stall, churu dess yttre arkitektur tycktes tillkânnagifva ett stâtligare inre. GeneralDirektör Hagströmer innehade det efter honom, och inredde beningsrum derstādes. Grefve Oxenstjerna, den älskvårde poeten, bodde hár någon tid och bę sjöng uti ett behagligt skaldestycke Tolförsholmens öden. Nedra Manilta köptes af Grossh. Söderberg, och ăges nu af dess mâg, Landsh. Frib. von Kremer; det àr taxeradt till 5,000 R:dr. Prefessor Almioth köpte Ofra Manilla, och lăt vid sjön anlágga ett brānneri, samt
sâlde det till K. Sekr. A. Borg 1810. Traktör 0. Sundberg köple holmen i Febr. 1808 för 666 R:dr 32 sk, och höll der värdshus, men sâlde lâgenheten till Borg för 1,000 Ridr B:ko den 20 Mars 1813. Öfra Manilla köptes 1818 af H. M. Konungen för 18,000 R:dr. Huset begagnas till förvaringsrum under vintern för allehanda sommarvăxter.

Borg, denne oförgátlige menniskovân, anlade hảrstảdes ett institut för blinda och döfstumma, till en början af egna medel, men erhöl 1810 bidrag af Statsmedlen. Han byggde Manhem synnerligast med aktiemedel och bitráde of eleverne, hvilka under hans ledning hunno en hög grad af bildning i mângfaldiga sludier och de vackra konsterna, samt tillika i slöjder och handarbeten. Det blef fárdigt omkring 1817. Hennes Majestăt Drottningen har med âdelt nit omfattat denna stiftelse. Genom hennes skyddande verksamhet har den vunnit en högre utveckling och sitt fortfarande bestând. Dả denna Drottning omtalas âr det alltid for valgorenhet. Ait hvarje stiftolse, som i sin organisation innebár lindring i menniskans lidanden, râcker hon en bjelpsam hand. Efterverlden skall derför âra henne som de olyckligas moder. Efter Borgs fränfälle inlüstes egendomen 1840 med 18,600 Rids. Inrattningen átnjuter sedan 1840 ett Stats-anslag af 10,000 R:dr, och stảr under en Direlition, der B. M. Drottningen âr Beskyddarinna. Här kunna underhâllas 70 elever. Efter berâkning finnas i Riket omkring 2,000 dôfstumma och blinda, sâ att, för att alldeles uppiylla ãndamálet, bordo 240 kunna emottagas. Inkomsterna utgjorde 1842 13,382 R:dr 3 sk. 9 r:st., och utgifterna 11,767: 23. 3. Institutets fond 79,592 Ridr 32 sk, hvaraf fastigheter och inventarier bestego sig till 32,126 R:dr och utlânta medel till 43,666 R:dr 32 sk. Nägra âr emottogos hâr svagsinte, hvaraf flera utskrefvos âterstâllda. Vid upplösningen hemskickades de quarvarande hvar och en till sin hemort, Borgs afsigt var att vid Fridhem inrâtla denna văl-görenhets-antalt i större skala
Lağet âr offermâttan tăekt och behagligt. Omgif-
ningen ar genom planering, gångars antagegande, träds och buskars planterande på det hơgsta förskönăd. Ene liten Jernbro förenar Manhem och den lilla romantiskt belăgna ön. Pâ ena stallet âr manliga personalen; och pá den andra den quinnliga.
Dröjer man framför dessa byggnader, erinrar sig: den bortgảngne, som med outtrötligt nit antog sige samhallets mest vanlottade klass, huru han der endast: lefvat för menskligheten, och ser huru de olyckliga: der njuta en lyckligare lott, för hvilken han sả rastlöst arbetat, stär det hela der som en árofull minnesvård efter en menniskovān. Hans anda tyekes liksom fortlefva i sonen, livilken med lika värma weh framgăng uppehảller fadrens stora och vâlgörande stiftelse.

Manhem ar taxeradt till 1,600 , Manilla till 2,600 ; sâledes â den fordna Corallska anläggningen tillsammans vârderad till 38,600 R:dr.

Manilla ö har âfven ett historiskt minne. Hennes: Majestãt Drottningen och, för första gången på Svensk botten, Hennes Kongl. Hüghet Kronprinsessan Josefina Maximiliana Eugenia landstego hăr den 43 Juni 1813. Emottagandet var öfver all beskrifning hánfö-n rande. Det var en jubelfest, frivillig och hjertlig i sin högsta betydelso, och minnet af denna dag blifver alltid kärt för Svenska folket; ty dessa höga Personer hafva genom sina âdla egenskaper giort sig of nationen uppriktigt vördade och âlskade.

Dernăst kommer Alnäs, som ligger ganska tãckt utmed sjön. Banko-Kommissarien Berg erhöll besittnüngsrâtt derâ den 24 Februari 1764. Văl anlades en liten trädgảrd, men stâllet blef högst obetydligt bebygdt. Grosshandlaren Kysel blef deraf âgare, enligt Resolution af den 2 Mars 1787, bebyggde stället och lemnade det i godt stând, dả han sâlde Alnás till HofJuvelerarne Michaelson och Benedicks for 4,666 R:dr 32 sk. i Mars 1808 , hvilka ytterligare förskönade tokalen. Grosshandlaren Benedicks köpte Juveleraren. Michaelsons andel i November 1830. Arealen uth
gör 1 Tunnland 31 kappland; stãlet är taveradt till 8,000 R:dr.

Det vackra huset, sâ romantiskt öfverskuggadt of Iummiga trảd, belăget pâ kullen som ett stort monument pả en âttehög, âr Listonkill. Engelska Envoyén Robert Liston erhöll denna plats, utgörande 5 T:d $17 \frac{1}{4}$ kappland, enligt Resolution af den 15 Sept. 1790, mot 10 Ridr till Djurgârds-kassan och 10 R:dr i ârlig afgift till Jăgare-boställena Biskops-udden och Ryssviken. Han namngaf stallet, och nedlade mycken kostnad på byggnader, trảdgârds-anlägêningar och stâllets förskönande. Vid sin afresa sälde han det tilt Grosshandl. Elias Langenberg för $700 £$ Sterling, enligt Resolution af den 12 November 1802 . Dennes Enka sảlde stället till Grosshandl. Wennerquist för 5,000 R:dr B:ko, den 14 Sept. 1808. Efter honom köptes det af Direltören, Riddaren och Kommend. Arfvedsson för 9,750 Redr den 12 Juli 1813, som âmu deraf âr aggare. Det ār taxeradt till 9,000 R:dr.

Det är visserligen nöjsamt, dă man under en promenad genom Djurgârden passerar det ena vackra stället efter det andra, att stanna och betrakta samt reflektera öfver antäggningarnas olika lăge och bebyg gande, men det intressantaste âr den bestăndiga omvexlingen. Man gâr frân den ena trakten till en annan och kommer likasom i en ny natur. Vâgen frân Framnās till Djurgårdsbrunn âr helt och hảllet olika den frân Bergsjojlund till Blockhus-udden. Den förra ăr glad, tjusande med idylliskt behag, och vảcker kảnslan till flödande njutning $\mathbf{i}$ en hănförande natur. Den sednare ăr enslig, högtidlig, nảgon gâng dyster; hảr finner man det stilla lugnet, kânner sig büjd för allvarliga betraktelser. Den förra trakten är liksom danad för poeten, den sednare för filosofen.

Bergsjölund, förr utbete till Biskopsudden. Rilsmarskalken Reutercrantz lăt âr 1692 bortföra hảrifrân en stor röd byggnad till gamla Ladugârden, som dả
innehades af Militz. Biskops-udden har troligen varit kanske det âldsta någorlunda vàl bebyggda bostâlle pã Waldemarsön. Hâr voro 1649 fyra större byggnader. Pă den lilla kullen năra sjön lâg Drottning Christinas lusthus. Konung Carl X hade beslutat att hăr uppbygea ett lustslott, hvartill de la Valée âr 1658 uppgjort ritning. En del materialier voro levererade, men Konungens död afbröt företaget. Af Jăgaren Lorentz ofvertog Bohhâllaren Isak Kjerrman bostăllet, hvilket gillades, enligt Resolution af den 3 Maj 1759. Sedan han bebyggt stallet, salde han det till Grossh. Olbers i Sept. 1773 för 30,000 d:r K:m. Af honom kópte Ambassadören Sprengtporten i Juli 1775 för 36,000 d:r K:m., med ârlig afgift till bostallena Ryssviken och Biskopsudden. Sedan han förbăttrat stâllet, sâlde han det till Grosshandl. Fries i Juni 1792 fôr 6,000 R:dr Sp. Kort förut var Fries ăgare af Waldemarsudden. Biskops-uddens ăgor intill Listonhill erhöll han i Juli 1803 mot ârlig afgift af $33 \mathrm{R}: \mathrm{dr} 16$ sk. Innehafvare af dessa bâda stāllen, förvandlade han bergshöjden till en park, pả̉ sin tid den vackraste promenad pả Djurgârden. Manbyggnaderna lâgo midt för sjön, omgifna of en trädgârd med många slingrande gảngar. Stallet var dâ myckat vackert, men förrợl slutligen helt och hả!let under hans enkas besittning. Konungen skall hafva bjudit henne $40,000 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$ Biko för besittningen, emedan han der ámnat bygga ett större lustslott, men hennes envishet hindrade denna vackra plan. Efter hennes död 1837 sâldes hela egendomen. Bergsjolund inköptes för Djurgârds-kassan den 13 Maj 1838 för den höga summan af 24,000 R:dr B:ko. Som Djurgaardskassan var Konungens, gjordes denna betydliga uppoffring endast och allenast för att en sả lierrlig lokal ej skulle vanpryda Djurgården. Husen nedrefvos och platsen planerades, så att ej ens spår efter Drotlning Christinas lusthus finnes. Parken omskapades till en vacker och skuggrik promenad, sārdeles högtidlig kring de stora ekarna. Här bergas 40 à 50 lass hö, en i sanning ringa afkastning för en så betydlig summa. Arealon ar 35 T:d 28 kappl., med Waldemars

## 42

udde och den erhâllna delen af Biskops-udden; taxeringen är 12,000 R:dr.

Waldemars udde, afskild frân Jăgare-bostâlet Ryssviks ägor. Som Djurgârdsgârdesgảrden gick upp öfver berget blef detta omräde liggande utanför Djurgârdens staket. Denna lägenhet uppläts till Kommissarien Alström den 18 Juli 1737, hvilken afstod den i Mars 175 t till ett Bolag, som innchade ett privilegium pâ oljeslageri, hvilket förestods af Engelsmannen Maister. Besittningsrätten beviljades sả lange oljoslageriets drif vande fortsattes. Maister löste sig till altierna. Efter hans dod sàldes det af hans kreditorer till Grosshandl. Fries för 2,333 $\frac{1}{3}$ R:dr den 9 Oktober 1782. Af hans arfvingar sảldes det efter Enkans död till Grosshandl. Bergman Olson i Juli 1839. Taxeringen af 20,000 och Oljeqvarnen sârskilt 5,000 R:dr. Lãgenheten erlăgger till Djurgårds-kassan 3 R:dr 16 sk. Hâr har âfven varit Stảlbrảnneri och Puderqvarn.

Vid Ryssviken var det förr sả mycket besökta värdshuset Woffelbruket. Detta bostalle âr nu indraget. Enligt Resolution af 1815 skulle busen nedrifvas. Àgorna forenades med Bergsjölund. Här var en tid en Kongl. vedgârd. Woffelbrukets trenne vârdshus-byggnader nedrefros 1826.

Oakhill. Af den sâ kallade Ryssbacken erhöll ôfversten Fr. Blom 25 kappl. pả 15 âr samt en tillökning af utrymmet âr 1832, dả tiden förlängdes pâ 20 âr och afgiften förhöjdes till 33 R:dr 16 sk. Han uppforde en paviljong I Kinesisk stil midt för Bellmans byst, och sedermera pá andra sidan om berget ett flythart tvårảningshus, mycket rảl beläget, med vidstrāckt utsigt öfver segelleden till staden. Det sistnämda huset beboddes först af Engelske Amiralen Baker; men lagenheten sâldes sedan till nuvarande öfverStâthâllaren Grefve Lewenhaupt, med undantag af paviljongen, hvilken Ofversten ānnu ảger. Stallet har fâtt namn at Oakhill eller pâ Svenska Ekbullen.

Frân stadstomterna till Ryssvikens forra âgor, emellan sjön och landsvăgen, ăr ett omrâde af 5 T:d 11童 kappl., hvaraf den ena delen kallas Alberget, i anledning af den der váxande alskog, och den andra Stärkelsebruksbacken. Hivilken som der anlagt Stârkelsebruk eller năr det skedde, kan ej bestimdt upplysas. Văl omförmāles en Engelsman Maister, som anlăggare, men ingen handling derom har kunnat tillrätlaskaffas. Troligen har det varit omkring 1640, dả Kimröks- och Glasbruket inrattades, men denna Stărkelsefabrik mâtte icke lange fortfarit, ty 1755 bortgâfvos flera tomter dels pâ Alberget, dels pâ Stárkelsebruket, sâsom till Timmerman Alverblom, Olof Johansson Bomdal, Timmerman Olof Westerberg, John Âkerlund m , fi., och i on resolution af 1774 förklarades, att Stärkelsebruksbacken skulle stâllas under Riksmarskalkens inseende. Āfven stâr bryggan vid sjön pả 1691 ârs Karta antecknad sâsom förra Stărkelsebrukets brygga. Numrorna 1, 2, 3 utgjorde Stárkelsebruket och 5, 6, 7, 8 Alberget. I atskilliga handlingar förmáles, att Konungen ăgde oafhāndligen upplâta dem, såsom liggande utom Djurgảrden.

N:o 8. Visitatorn vid Stora Sjötullen Lars Ahlgren erhöll, enligt resolution af $\mathbf{1 7 4 8}$, en tomt uti sjöviken mellan Stärkelsebruket och Woffelbruket, hvilket troligen varit denna. Ägdes pâ 1770-talet af Hofskráddaren Rungren, och sedan af enkan. Deras dotter blef 1792 gift med K. Kammartjenaren Brandström. Derefter blef Ryske Handl. Semminoff ägare, hvilken sâlde denna lägenhet till Sekret. Westberg omkring 1806. Denne afytuade den i Oktober 1816 till Hol-Distill. Mangeot för 5,500 R:dr, hyars son, Hof-Cicelör Mangeot, sedan blef agare deraf. Denne nedref de hus, som voro byggda pả Ryska sättet, ombyggde sả vâl karaktersbyggnaden som brănneriet. Ar 1818 var denna egendom taxerad till endast 3,100 , med ett sâp- och tvâkokeri till 4,000 Ridr. Prof. Akerman köpte egendomen 1833 för $16,300 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$, men denna handel âtergick. Cicelör Mangeot sâlde det 1836 till nuvarande

## 4

Öfver-Ståthållaren m. m. Gr. Lewenhaupt for $\mathbf{1 2 , 0 0 0}$ R:dr. Under Mangeots besittning blef omrâdet atvidgadt, sả att det erhöll en mera reguljer skapnad; det -utgör 26 kappl. och erlāgger i tomtören 5 R:dr B:ko. Àr taxeradt till inköpssumman. Hâr âr ett bränneri med en panna af andra klassen om 54 kannor, hvilket innehafves af Bryggaren Lychou.

N:o \%. Enliģt Taxerings-lăngderna pâ 1770-talet var förenämde Semminoff aggare till denna tomt och hade ăfven hảr byggt pả Ryska săttet. Han sâlde den ena hấften i Juli 1806 för 2,666 : 32 . till Sekret., seđan Kommerse-Rảdet B. G. Westberg. Handelsman Gräberg köpte bảde Westbergs och Semminoffs âgando delar, sả̉ att han 1810 deraf var ágare, men dog kort derefter. Enkan blef snart omgift med Tullforvaltaro Govenius, som dog 1815, hvarefter hon sâde egendomen 1817 till Charte-Sigillate-Ombudsmannen Andersson fơr $5,500 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$, som 1829 öfverlāt den pả $\sin$ son, Kanslisten Andersson, till ett pris af $\mathbf{6 , 0 0 0}$ R:dr, hyaröfver Resolution utföll den 30 Jan. 1833. Byggnaderna voro gamla och till en del byggda pả Ryska sâttet. Egendomen förbāttrades vâl något under den förre, ty taxeringen, som forut var 4,500 Ridr, hade 1822 höjt sig till 8,500 Ridr. Eanslisten Andersson sâlde det 1834 för 8,666 Ridr 32 sk. till Konsul Cantzler, hvilken sá godt som ombyggde hela egendomen och försâg den med ân flera hus, samt fôrskönade den lilla lokalen om $8 \frac{1}{2}$ kappl. i mảnga hánseenden. Hans Enka âr nu ägare. Den âr taxerad till 9,000 , och betalar i tomtöre 5 Ridr.

N:o 6. Sjöman Bomvall erhöll 1754 tillstând att intaga och bebygga denna plats. Den ăgdes sedermera of Lundholm, hyars dotter blef gift med Kocken Bonnet, hvilken der i många år höll ett mycket trefligt och flitigt besökt várdshus. Efter honom köpte Grosshandlaren Björkman denna lăgenhet 1816 för 2,000 Ridr. Husen voro mest borthyrde; isynnerhet var hăr ett várdshus, som innehades af en
mindre vâl bergktad qvinna, kallad Râfsayen fôr sitt lockande văsende, hvilket namn det launge bibehöll. Efter Björkman blef Grosshandlaren Bratt agare 1828, som der anlade en brädgård; stället yar dả taxeradt till 3,300 R:dr och brâdgârden till 4,000 R:dr. Stadsmảklaren Weylandt köpte denna lăgenhet 1830, bortröjde husen, planerade platsen och uppförde der det stora vackra huset, förskönande omgifningen med mycken smak, hyarvid ingen kostnad sparades. Han har här rest ett vackert minne efter sig. Stallet ăr nu taxeradt till 20,000 R:dr. Omrädet âr 16 kappland och tomt-afgiften 10 R:dr B:ko.

N:o 5. Detta var en af de tomter, som utlemnades af Djurgârds-styrelsen till bebyggande 1755. Enligt Taxerings-längderna var Skeppsklareraren Hagbom pẩ 1770-talet agare, och innehade den i mảnga âr. Efter honom blef dess son, Dircktôr Hagbom, ăgare; dess Enka försảlde denna làgenhet 1822 eller 1823 till Kommerse-Rádet Arfvedson, hvilken der uppbyggde det ena huset. Hans Enka erhöll 2 T:d 6 kappl. utvidgning à tomten den 25 Sept. 1827, hvilken dock âtergick till Djurgården, năr hon i Januari 1834 sâlde denna egendom till Grosshandl. Mann för 12,500 R:dr. Dock bifolls honom att utflytta staketet, hvaremot han bortsprängde hörnet af klippan som framsköt mot tomten och anlade ny väg. Tit. Mann har nedlagt mycken kostnad pả stallets ytterligare bebygganđe och förskönande, sâ att det i hans hand fâtt ett annat utseende; omrâdet âr blott 9 kappl. Stăllet ăr taxeradt till $12,500 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$, och betalar 8 R:dr i tomtören. Denna tomt kallas i gamla handlingar lilla berget.

N:o 4. Denna tomt innehades pâ 1770 -talet af en Sjökapten Wettersten, och var lănge inom denna slägt, till dess en Enka Wettersten sâlde den ena delen den 19 Februari 1808 till Bryggaren Österman for 1,200 och den andra i December 1809 till Doktor Brandt för 2,000 Ridr. Efter dem blefvo Grosshandls.

Stenberg och Rådman Söderström ăgare. Den köptes 1812 den 30 Oktober af Grosshandlaren de Ron för $\mathbf{9 , 0 0 0}$ R:dr. Dess arfvingar försâlde den sedermera till Grosshandl. Silfverberg, som ytterligare bebyggt och förskönat stället. År 1818 var lägenheten taxerad till 4,000 , men de Ron mâtte der haft sârdeles betydlig brädgård, ty 1822 och 1828 var stället taxeradt till 10,000 R:dr, och Brảdgården till 40,000 , eller tillsammans 50,000 Ridr; nu är taxeringen à den förra 11,000 och à den sednare 13,000 R:dr, tillsammans 24,000 . Arealen âr 13 kappl , och afgiften till Djurgârds-kassan 14 R:dr.

N:o 3. Denna lăgenhet, den största af det fordna Stărkelsebrukets omrâde, innehades 1680 of Raphun; hvilken öfrerlemnade den pá vissa villkor till Diedrich Wietrogel den 26 Sept. 1692. Sedermera blef en Selireterare Smidt ágare, som sâlde den till en Hollandsk Sjobkapten Magnus Heyenberg for 5,400 dir K:mt. Han anlade hâr en trảdgảrd, och införde frản Holland körsbărsträd, så kallade Glaskirkschen, af utmärkt godhet, hvaraf ännu en liten park är quar, den aldsta anlăgoning af detta slag. Af Heyenbergs arfvingar löptes denna egendom af Kommerse-Râdet Zettersten, såsom en lägenhet utom Kongl. Djurgârden. Den gick sedan i arf till dess dotter, gift med Grossh. Elfving, och inlöstes efter dennes död af hans måg, K. Förste Lifmedikus, Med.-Rádet och Riddaren af Pontin, som gaf lägenheten namn af Rosenvik. Af honom hafva flera hus blifvit uppförda, hvaribland förtjenar omförmảlas ett tvâvânings trādhus, upptimradt vid Hernösand, Timmerảs socken, och hảr inom en mảnad uppsatt under tak. Ett annat stenhus har för 7 âr sedan blifvit inredt till boningshus, från att förut hafva varit Brảnneri, som nedlades. Brädgården, som innehafves af Hrr Schön \& Kon.p., har blifvit flyttad till sjöstranden.
Ltom de betydliga kostnader Medicinal-Râdet nedlagt på byggnader; pålning och planering, har han med betydliga uppoffringar hăr anlagt en trâdgård,
som i hơg grad fortjenar botanici's uppmarksambet. Han har riktat den med váster af mảngfaldiga slag från alla jordklotets delar, vinnlagt sig om nyttiga och praktfulla vảxter, och sărdeles att på öppen jord odla en măngd, som man ej förmodat kunna tâta klimatet. IIar aro flera hundrade trâd, mest săllsynta, och af honom införda. Utom plommon, âpplen, paron of mảnga slag och af utmảrkt godhet, Vâxa här aprikose, valnöt-, quitten-trád och Zellner-nötter, m . m., hvilka alla temna mogen frukt. Örternas antal ar betydigit, och utgör, i synnerhet en mângd sâllsynta, ett rikt falt för en botanicus. Lefvande paviljonger, häckar och blomster-rabatter, âo här smakfulla prydnader. Hâr ăr frukttrâdgârd och blomstergârd, yppig och praktfull, när under högsommaren altt stâr i fârgrik blomning. Det var här MedicinalRâdet giorde en măngd odlingsförsök, innan han uppgaf planen till stiftelsen af Trädgârds-Föreningen, en inrättning, som redan njuter och förtjenar nationens förtroende. Denna egendom ăr taxerad till 16,000 , med brädgảarden, och erlägger i tomtören $16 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$. Arealen 1 Tid $27 \frac{1}{2}$ kappl. - Distillator Falkman erhöll râttighet att, enligt ơfverenskommelse med ăgaren, hârstādes anlăgga distillatorsverk den 27 Febr. 1837.

1 N:o 2. Efter hyad man med sannolikhet kan utrâkna, var det denna tomt, som bortlemnades den 10 Ohitober 1755 till Timmerman Westerlund, och att det var hans son, som blef Inspektor vid Tjárhofvet, och uppbyggde karakters-byggnaden 1783, En del innehades dock af en annan, som vid stranden hade en fiskarkoja. Af Inspektor Westerlund köptes den af GeneralMajoren Willebrand, enligt Resolution af den 28 Sept, 1803. Han inköpte den andra tomten, och sålde den enligt Resolution af den 22 Febr, 1808 för 5,666 R:dr 32 sk. till Restauratören Jean Baptiste Le Maire, som der anlade ett vârdshus, hvarefter stâllet fâtt namn af Franska vărdshuset. Under hans tid bebyggdes det an mer, och sedan ytterligare af Juveleraren Ludvig Sturm, som deraf blef ägare, först af en del, men

## 48

at det hela enligt Resolution af den 1 Oktober 1827 för $15,000 \mathrm{Ridr}$. Arealen âr 24 kappl , och afgiften för tomten till Djurgårds-kassan 16 R:dr.

N:o 1. Denna innehades pâ 1770 -talet af Juveleraren Zettersten; förmodligen dess afkomling, Juvele-raren Carl Zettersten, sâlde den 1805 den 23 Nov, till Grossh. Lexow, hvilken afyttrade den till Grossh. Georges. Det stora gula huset byggde Lexow, och blef tomten ytterligare bebyggd af Georges. Pả Konkursauktion efter honom köptes den af Grosshandlarne J. A. Stenberg och Lindgren i September 1813 för 5,250 R:dr. Snickar-Alderman Fiek küpto Stenbergs idel, enligt Resolution af den 29 Sept. 1815, hvilken 1816 afyttrade den till Fabrikür Lagervall för 8,000 R:dr; denne sâlde sin del till Lindgren, hvilken âter alyttrade egendomen till Sjö-kapten Albom för omkring 15,000 R:dr âr 1823. Albom anlade hār ett sâp- och tvâlkokeri, som fortsattes en tid af Enkan, dà egendomen var taxerad till 12,000 Ridr och verket till 6,000 R:dr. Denna egendom är nyligen sâld till en SjöEapten Falk for 16,666 R:dr 32 sk. B:ko. Afgitt 10 Ridrs

För en del, som hafva böjelse för det historiska, torde det vara intressant att se, huru dessa egendomar âr ifrån år blifvit bebyggde och stigit i vårde. Detta synes sårdeles af taseringen.


## DJURGARDS.STADEN.

Kongl. Amiralitetets Krigsmanshus-kassa erholl af Droutning Christina det omrảde, som nu utgör Djurgârdsstaden, till uppbyggande af ett sjukhus, āfvensom nödiga byggnader för sjömān och andra personer, som lydde under deras styrelse, enligt Kongl. brefvet af den 31 Oktober 1646 oeh yttertigare af den 18 Febr. 1648, stadfastade af Kon. Carl XI den 23 Maj 1683 och den 11 Maj 1696. Platsen bestod för det mesta af kala klippor, hâr och der nảgra gräsvallar samt oLändiga strîinder. Som flottan, tillika med Amiralitetet, sedermera blef förflyttad till Carlskrona, indrogs detta sjukhus, och Amiralitetet var egentligen icke mer i behof af lokalen; som den likväl en gang var donerad, ansåg Fürvaltningen sig deraf böra draga all mojlig fördel; den sökte och erhüll derföre bestamdare besittningsrātt derâ genom Kongl. Förordningen 1696 , der 2 § innehâller, att som Amiralitetets Krigsmans-hus-hassa erhâllit üppet brel på platsen ả Djurgárden, der de sjuke bâtsmảnnen varit skölte, sả ágde den att densamma bortarrendera eller eljest güra sig till nytta. För att gifva lásaren vid handen huru litet det avancerat med byggnaden, meddela vi ett sammandrag af en Earta öfver omrâdet, som Amiralitetet lat författa i Oktober 1724 genom landtmätaren G. Höijer. Fả tomter voro bebyggda eller bortarrenderade. Vid detta tillfälle begărde Bryggare-Atdermannen Johan Lampa att fâ intaga den $\mathfrak{a}$ kartan utprickade platsen, hyilket bifolls. Af Tillai karta 1733 synes, att bebyggandet gâtt Jângsamt. Blolt nagra fáhus voro tillkomne. Grosshandlaren Lodsach köpte af Lampa âbyggnaderna 1735, och erhöll transport pâ platsen of Amiralitetet mot tomt-ören. Han inrâtlade hâr elt skeppsvarf, hvilket sattes i gảng med största drift oeh treligen stor penningestyrka, ty annars bade resultaterna ej pâ sâ kort tid kunnat vara sâ hastiga och sả
stora. Denna anläggning drefs med stor personal eck forranledde liflig kommunikation med allmãnheten. Lodsach mâtte varit en ovanligt verksam man. Amiralitetet lât indela hela omrâdet uti 8 qvarter och dessa i tomter, samt nâgra ordentliga gator. Alt detta skett pả Lodsachs föranstaltande eller pâ elt eller annat sâtt genom honom, kan man sluta deraf, att tomterna bebyggdes of Skeppare, Skeppstimmermân, Tjäryrảkare, Smeder och andre, som hade sin förtjenst vid varfvet, äfvensom frân anlaggningen pả Beckholmen, som erhöll sina privilegier den 6 Maj 1692 . Lodsach var afiven intressent deruti. Om han just ej anlade staden, sá kan man med skal anse honom som dess stiftare, dess grundiaggare, ty nástan alla de första invainarne lefde för det mesta genom honom. Bifogade karta af Tilleus, uppajord 1736, visar huru staden pâ ett âr blef indelad och bebyged. Man kan bestamdt antaga, att varfvets anlagggande var den mest verkande orsaken, Skada att anlaggningen ej skeđde mera regutjert, men lokalen var bergig; en del gammalt, som stod i văgen, borttogs vál, men allt kunde icke rubbas.

Utom mindre fartyg, byggdes hâr:
1736 Fregattskeppet "Sveriges lycka" . . 126 lâster.
1737 Brigantinen "Djurgården" . . . . . 50 d:o.
1738 "Spekulationen" . . . . . ....... . 70 d:o.
1738 Fregattskeppet "Sveriges frihet". . 50 d:o.
1741 Fregatten "Leyonhufvud" . . . . . . . 145 d:o.
1747 50-Kanonskeppet "Upland".
174850 dito "Sodermanland".
"tpland" kostade 287,368 d:r Kim:t.
1761 och tüljande âren byggdes för Krigs-Kollegii râkning ett 50 - och ett 60 kanoners Skepp, och gjordes reparationer, enligt ackord, för $1,035,000$ dir K.mynt.

1765 och foljande firen byggdes eft Skepp om 50 och om 60 banoner, Fregatten N:o 4 och Fregatten "Lodbrok" fôr arméns flotta i Finland. Utom dessa byg̣t des flera större och mindre handelsskepp. Pâ de sista 15 âren sedan 1829 âro hărr reparerade och byggt de; Skepp 176, Briggar 549, Skonare 580, Galeaser

## 51

375, Koffar. 18, Jahter 37, Slupar 231, Âbo Paket 2, Kongl. Fregatten "Chapman", Storbatar 6, Lustfartyg 41, Gigg 1, Vefslup 1, Angfartyg 106, Angslapar 4, Jernprämar 160. Bland de nybyggda skeppen vilje vi blott nämna: 1836 och 37 Briggen "Mary"; 1838 och 1839 Briggen "John"; 1840 uch 41 Briggen "Edward"; 1812 och 43 Briggen "Jenny." Till alla dessa arbeten hafva 281,730, och till fyra förenāmde briggar 28,898 dagsverken âtgåt.

Efter Lodsachs frảnfâlle intrādde Râdmannen, sedermera Borgmástaren i Stockholm, Gustaf Kjerrman shisom delägare med Enkan. Efter deras död inköptes detta varf af ett bolag, bestâende en tid af 16 intressenter, sisom Wahrendorff, Kysel, Grill, Chapman, m. Al., der hvarje altie gallde 29,200 dir K:m. Omkring 1800 bürjade John Burgman att tillhandla sig altier, sâ att 1810 ăgde Stats-Sekreteraren Lagerbring $\frac{\pi}{4}$, Grossh. Bjorkman $\frac{1}{6}$, Grossh. S. T. Georges $\frac{3}{3}$, och Burgman $\frac{3}{8}$, hvilken dock omkring 1820 utloste Georges, så att Burgman agde $\frac{3}{4}$. Den resterande fjerdedelen inköptes af Burgmans-mảg, Grossh. Fredholm, som efter Burgman nu ar agare af hela varfvet. Fredholm âger nu på Djurgârden N:o 1 Varfvet eller Trehörningen, Verldsklippan N:ris 1, 2, 3, 4, Trädgấden N:ris 1 \& 2, Kyrkogârden N:0 2, Masten 1 \& 3, tillsammans taxeradt till 71,959 R:dr, utom ett ganska betsdligt inventarium. Han äger dessutom Skansen.

Under det denna anlâggning utvecklade sig, bildade sig pả Djurgảrden ett samhälle af egen art; det bestod förnämligast af en enda ståndsklass, der jemlikhet och frimodighet var lifsprincipen. Samma sysselsâttning pâ samma stâlle, samlade dem till dagligt umgānge, och liksom förenade dem till en familj. Likartade göromảl medförde likartadt lefnadssātt, sâ i det allvarliga som det nöjsamma. Veckan tillbragtes i verksamhet, Söndagen egnades ât nöjet. Djurgârden med $\sin$ friska natur tâg bredvid. Stockholms invånare, sảrdeles af medelklassen, begynte flitigare besükaden. Under dessa besök liksom invigde do sig i det
lilla sambällets fria lynne, deltogo i deras glada lif och i de gamla nationela nöjena, dem âldern helgat, och livilka längst bibehälla sig bland den ringare klassen. Det ena värdshuset inráttades efter det andra, mãnga bebyggde sina tomter sá tâtt utrymmet tillăt, för att kunna ut: yra rum öfver sommaren, hvilket började blifva en industrigren. Detta föröktade ansenligt folkmängden under sommartiden. Massor af menniskor utströmmade frân Hufvudstaden, isynnerhet om Söndagen. Man forlustade sig i det gröna. Det blef en sed att föra matsáckar med sig; deromkring svärmade familjer med barn och vânner, under myeket skamt oek glam. Man ejorde lekar, dansade, sjöng och drack. Det var oskuld, samning, frihet i dessa nöjen. Det var bustighet i den fria naturen. Birfilare och gycklare af alla slag omgafros af lyssnande och nytilina hopar. Filikronmien, original sâ till utseende som âthörder, var bland dem en stor matador. Der man hörde allmanna och bögljudda skrattsalfyor, der kunde man afven vara säker att finna den löjlige mannen. Taskspelerier voro da mindre kânda och vãekte mer förvãning. Det var isynnerhet pâ slatten utmed och omkring Hasselbacken, vid Master Nilses och Woffelbruket, der familjegrupper hvimlade. Der såg man folldifvet i all sin ledigghet och gladtighet. Den frihetsanda, som râdde under dâvarande styrelse, bidrog att göra lifvet gladt oeh fullt af lefnadslust. Polistrảnget störde ej nőjet. Om ocksả deruti râdde en viss râhet, ōfversâg man dermed för den hjertighet och den förtroliga rättramhet, som sá ofta framlyser hos den rättsinte sjomannen och den ej förderfvade arbetaren. Aifven den bildade klassen af Hufvudstadens invånare blandade sig, ehuru obemarrkt, deri. Om den icke allmănt eller ens direlite deltog uti det bullrande ech stojande nöjet, var den dock âskâdare. Dess nârvaro mildrade efter hand det râa, och var liksom ett osynligt band pà ytterligheter. Den store Bellman kom. Med $\sin$ lägande fantasi upplattade han det inre uch själfulla af detta folklif. I sina mâsterliga och gehialiska sånger mâlade han dess anderikhet med en
sarning, en kraft i utteyck, en liflighet i bilder af ny och egen art, att man stannade, förvãnad att hora sig sä högt och originelt besjungen, Hos Mäster Nilses, vid Wolfelbruket, vid Eken midt för bysten, vid Fishartorpet, Kräftriket, och kanske oflast pả Gröna Lunden, ljöd hans sâng, full af poetiska och hānförande mâlningar. Som Sângarguden Apollo genomströrvade han Djurgârdens lundar med lyran pâ armen. Dä echot af hans sảng fôrsvann i fjerran, stod den lyssnande tyst och saknande, ty han ville höra mer, och sörjde den försvunne sảngaren.

Der Bellman var, der var ock folket Han yar ju dess Sângarkung. Det var ju det han mälade i de mest löjliga och träffande karrikatyrer, alttid i nya, lekande toner. Till Gröna Lunden kom han ofta. Det rôda huset stâr ânnu qvar; mälle det forryaras, som ett minne af en förfluten sângartid, ofver det fria naturlifvet, hvars anda icke mera torde âterkomma. Utanför värdshusels offra vảning var en balkong. Der satt han ofta vid ett litet bord. Hans glada och oskuldsfulla blick flög derifrân ơfver gârden, der folkhopen surrade som en bisyarm. Men nu fattar han tyran. Ack hör! han sjunger! Vid fôrsta ljudet af den kānda rösten tystnade den stojande hopen, stod orörlig, bānförd af de förtrollande tonerna. Som ljufva, lâgande flammor flögo de genom blodet. Det var en lek af poesi, ăn aldrig hörd pâ jorden.

Det olycksöde, som träffade K. Gustaf III, trängde djupt i nationens bjerta och sârade dess glada lynne, Det var en al de olyclligaste följderna of denna sorgliga tilldragelse. En uppskrämd styrelse, trumpen och skygg, nedtrampade spåren efter den lefnadsglade, emedan han varit sả förtrolig med folket. Glâdjeyttringar, sjelfva forntidens lekar bürjade anses vảdliga, forfattningar utkommo, âsyftande inskränkning af folkets nöjen, ì somliga lâg förbud, och der detta ej sâ lātt lát sig göra, nedtrycktes de genom etikettens band. Det lilla samhatlet pâ Djurgârden delade detta ode med nationen. Först borthöggs Hasselbacken, sedermera skogen; menigheten hade ej mera nâgon fristad
för sina oskyldiga lekar, lika sâ fitet som för sina utsvãfningar. Polisen blandade sig i folknojet. Det var en vidrig anblick. Visserligen har friheten sina lăttsinniga stunder; de âro dock ej sâ farliga, sả förfärliga, som despotismen tror. Vädligare âro vảldets och förtryckets bojor, om missnöjet bryter dem; dâ àr det fara, dâ mả makten darra. Det fria folklifvet alskar ej tvãnget; det drog sig smâningom tillbaka; trefnaden och mantorheten pà Djurgården aftynade obemarkt och längsamt. De förlorade sig i fjerran, sorgligt, lik en mulen dag i en dyster afton. Dessa glada, ehuru som oftast skarrande toner, genluda ej som för i dessa lunder. Ofverflüdets ock lyckans söner hafva intagit de mindre formánligt lottade fadrens lastpark. Aifven de söka lika ifrigt det flyende nōjet. Hâr ăro värdshus, mânga, många fler ân förr. Stätliga, herrliga förfriskningar, i jemförelse med de fordna. En méra liberal styrelse har lossat mânget tvãngets band, till och med befordrat offentliga nöjen. Lustbarheter, tillstâllningar af alla slag, tâfla med hivarandra, allt 1 större skala. Der ár prakt och glans. Mânne dock denna lefnadslust liknar den fordna! Inbillningen lâgar upp đâ de gamla beskrifva huru lustigt der tillgick i deras barndom. De omtala dessa minnen med en hânförelse, liksom den tiđen varit något helt annat ân vâr. Kanhảnda att deri ligger öfverdrift. Afstândet förstorar, likasom det förminskar. Berâttelserna likna en saga, rik på glansande bilder. Slatten air nu, som förr, betackt med massor af folk, men af ett nytt slâgle, fornămt i later, lysande i drägt; det vandrar stilla och sedligt fram, man belsar och ler samt sprákar liksom fortroligt. Det förekommer dock någon gâng, som det vore frảmlingar, bvilka göra bekantskaper; stundom ar der muntert, men i allmảnhet rảder en viss tvungenhet, stelhet, - tvânget af etikettens band. Den lifgifvande andan salnas ; flammar den någon gâng upp, fôrsvinner den lika hastigt som meteoren. Der är dock ordning, skick och vardighet i uppfofrandet. Det âr bra, kanske bättre, nỵttigare; men gládjens vindar flakta ej der sâ lâtta
och sumekande, som ofver det fordna ficia, fast mera bullersamma folklifvet.

I beskrifningen of den Karta Amiralitetet, genom Ingeniören Carl Höjjer, lat fürfatta ôfver sina tomter 1724, omförnảles, att Niris 1, 2, 8 och 4 vae ett skeppsvarf, hvilket arrenderades af Skeppsbyggmāstaren Schmitt. Det mâte varit mindre betydigt, ty ingenstades nảmnes att något nytt fartyg der blifvit bygdt. För att bättre kunna bedőmma beskaffenheten af Bâtsmans-tomterna vid denna lid, meddela vì den beskrifning, som âtföljde fürenāmda karta:

- N:o 1. Berggig och öppen plats, hvarunder Brâbảnken är belăgen. 2. Gräsvall, nâgot slăt, men mot stranden i viken sidland och sank. 3. En stor gârdstomt med god grásvall. 4. Atskilliga byggnader, som bemătte Bygemãstare uthyrer. 5. En af Kapten Gillberg instāngd jemn plats, utan ảbyggnader. 6. En byggning uthyrd af Krigsmanshus-Kassan. 7. En jemn plats der nedanfơre ledig. 8. Rāntmâst. Ph. Psilanderbjelms tomt, jemte triadgârd och abyggnader. 9. En plats att komma till begrafningsplatsen. 10. Kongl. Amiralitetets begrafningsplats. 11. En ledig plats of gräsvall, jemn med allenast en liten bergshäll. 12. En liten gemen stuga, uthyres of Kassan , men kommer $^{\text {m }}$ för gatan att borttagas. 13. En plats, som BryggareAldermannen Johan Lampa gör ansökning om att fả intaga, jemte en liten klippa till nágra och fyratio alnars distans frân landet, hvaremellan vid stort aflopp âr torrt. Platsen, óppen och bergig, âr 9,667 qva-drat-alnar. 14. Tvenne nyligen uppsatta stugor i branta berget, komma att betala tomtören. 15. Gamla Glasbruket, hvarunder fyra byggnader begripas, dem Advokatfiskalen Grundelstjerna en tid bortât uthyrt, under hyad titel ár obekant. 16. En gammal bod till Glasbruket. 17. En plats med någon ảbygonad, hvarföre betalas tomtören till Kassan. 18. Tvenne gamla stugor, borthyras af Kassan. 19. En stor plats, merendels jemn, med berg, kan uthyras till vissa tomter. 20. Ett högst ojemnt berg. 21. En bergskulle, aflâng.

23. Ett brant berg. 23. Plats med abyggnad, tillhörig Jâgare-bostallet. Det första Kimrüs- och Glasbruk i Riket anlades hăr af Melchior Jung, enligt erhâllet privilegium 1641 . Förmodligen flytades det sedan till gamla Kungsholmsbron, der samme Jung erfioll i donation den 17 Febr. 1744 en plats, der han inrattade ett Glasbruk, hvilket af hans son, Gust. Joh. Ljung, transporterades till Finland.
Entigt Gustaf Tillei karta i Febr: 1736, voro följande quarter och tomter utstakade och fordeldte:
24. Qvart. Djurgairden: N:o 1. Tjarrväkaren Joh. Holm; 2 Skeppstimmermannen A. Wallberg; 3 Düdgrafvaren And. Matson; 4 Tjärve. M. Dahlberg; 5 Skomakaren Holm; 6 Smeden L. Palmberg.
II. Qvart. Grönlandet: N:o 1 Kocken Nils Bergs Enka; 2 Holbetjenten Bromans Enka.
III. Qvart. Halsen: N:o 1 Smeden Lars Palmberg; 2 Tunnhind. Pet, Bolim; 3 Skeppstinimerm. H. Svanberg; 4 Timmermannen Skiftenberg.
IV. Qvart. Bergsklipplan: N:o 1 Tjârvräkacen Le Anderson; 2 Timmerm. A. Waliberg; 3 Tjarvr. EL. Krobbert; 4 Tjarve. Jung; 5 Bâtsman Erl. Lydig; 6 Timmerm, H. Löblad; 7 Notplats.
V. Qvart. Kyrkogaivden: N:o 1 Timmerm. Er. Matson; 2 Timmerm. Pet. Ohman; 3 Enkan Greta-Djurberg; 4 Timmerm. Erik Nsman; 5 Tjärvr. Joh. Clementson; 6 Tjărvr. Joh. Wickman; 7 Skeppstimmerm. Joh. Thumberg; 8 Timmerm, Mart. Lofblad.
VI. Qvart. Trehörningen: Handlanden Lodsach.
VII. Qvart. Trüdgairden: N:o 1 Rântmāstaren Psilanderhjelm; 2 Qxartorsm. Jöns Jönson; 3 Qvartersm, P. A. $1100 \mathrm{k} ; 4$ Högbätsman C. E. Wickeman.
VIII. Qvart. Masten: N:o 1 Kapten P. Gillberg; 2 Krögaren Michael Häōk.
IX. Qvart. Fyrkanten: Nio 1 Qvartersm. Jon. Hagman; 2 Skepparen Lars Ablström; 3 Skepparen Siljeström.
-X, XI. Qvart. Falkens Backe.
Nuvarainde agare aro:
25. Qvart Grönlandet. Nio 1, 23,949 quadr. al,

N:o 2, 29,551, tills. $53,500 \mathrm{qv}$. al.; friköpt; är taxeradt till $17,133 \mathrm{R}$ :dr 16 sk. Nyligen försâldt af Grosshandl. A. Rydberg.
2. Qvart. Halsen. Dess taxering âr 15,700 R:dn. N:u 1, 375 qv. a., N:o 2, 780 qv. a., tills. 1,155 qv. alnar. Inspektors-Enkan Bark. Tax. 7,000 Ridr; friköpt den 10 Nov. 1837. - N:o 3, 5,379 qv. a.; tax. 7,000 R:dr; friköpt den 23 Sept. 1836. TimmermansEnkan Fogetström. - N:o 4, 453 qv. a.; tax. 400 R:dr; friköpt den 190 kt . 1802. Hâften tilliör Öfverskepparen Hallen, andra halften-Enkan Oberg. - N: 0 5, 1,537⿺辶 $\frac{1}{2}$ qy. a.; tax. 800 R:dr. Grossh. Fredholm. N:o $6,1,800$ qv. a.; tax. 500 Ridr; den ena hâlften tillhör Sjükapten MüHer, den andra Skeppare-enkan Rönning.
3. Qvart, Bergsklippan. Tax. 3,800 R:dr. N:o 1, $2,858 \frac{1}{2}$ qv, h, tar. $400 . ~ N: 02, ~ 781, ~^{2}: 03,393$, och N:o $4,872 \mathrm{qV}, \mathrm{a}$. ; tax. $3,400 \mathrm{R}$.dr. Grosshandlaren Fredholm.
4. Qvart. Kyrkogairden. Tax, 20,512 R:dr. N:o 1, $1,560 \mathrm{qv}, \mathrm{a}$, tax. $400 \mathrm{k}: \mathrm{dr}$. Timmermannen Östlings Enka. - N:0 2, $878 \frac{3}{4}$ qv. a, ; tax. 1,000 Bidr. Grossh. Fredholm. - N:o 3, $4,546 \mathrm{qv}$, a.; tax. $6,600 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$; friköpt den 5 Juni 1818. Varfsmedsmāst. Kastling. N:o 4, $669 \frac{1}{4}$ qv. a.; tax. 1,050 . Vaktm.-Enkan Sundbergs Sterbhus. - N:o 5, 577 qv. a.; tax. 8,000 R:dr; friköpt. 'färvräkaren Fogelströ̀m. - N:o 6, 5693 qv. a.; tax. 1,325 R:dr 16 sk.; friköpt den 28 Juli 1842; àges af Kofferdi-Kapten Lindman. - N:0 7, 639 qv: a.; tax. 1,090 Ridr. Enkan Hagberg. - N:0 8, 573 $\frac{1}{3}$ qv. a.; tax. 666 Ridr 32 sk. Timmerm. Lindros. N:o 9, 535 qv . a.; tax. 500 Ridr; frikopt den 3 Sept. 1794. Warfskontors-Bokh. Westerholm. - 10 \& 11, 1,539 qv. a.; tasering 8,000 R:dr; friköpt den 11 Mars 1834. Sidenfabrikör Bergers Enka.
5. Qvart. Djurgairden. Tax. 2h,600 R:dr. N:ris 1,2, 1,594 g.v. a.; tax. 8,150 R:dr. Stallmástaren Heinrich. - $\mathrm{N}: 0$ 3, 986 qv a.; tas. 1,000 Risd Kopparslag. Nasman - $\mathrm{N}: 0$. 4, 768 qr, a.; tax, 1,050. Distilla-
tor Lindbom. - N:0 5, 2,379⿺ $\frac{1}{2}$ qv. a.; tax. 12,000 R:dr; friküpt den 27 Maj 1794. Enkefru Fredenheim. - N:o 6, 2,778 qv. at; tax. 4,000 R:dr; friköpt den 26 Sept. 1829. Professors-Enkan Forslund.
6. Qvart. Trehörningen. 51,949 qv. alnar; tax. 36,500 R:dr; friküpt 1745. Grossh. Fredholm.
7. Qvart. Trädgairden. N:o 1, 26,158 och N:o 2, 1,998 qv. a., tills. 28,156 qv. a.; taxering $9,132 \mathrm{R}$ :dr; en del friköpt den 3 Maj 1750 . Fredholm.
8. Qvart. Masten. Tax. 24,200 Ridr. N:o 1, 6,287, N:o 3, 940 qv. a., tills. 7,227 qv. a.; tax. $7,500 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$; en del friköpt 1807, resten sedan; tillhör Grosshandl. Fredholm. - N:o 2, 1,777 qv. a. ; tax. 9,200; friköpt den 23 Juli 1840 Grossh. J. Cederlund. - N:o 4, 1,995 qv. a.; tax. 7,500 R:dr; friköpt den 14 Dec. 1827. Bryggaren G. Wertmûller.
9. Qvart. Fyrkanten. Tax. 35,892 Ridr. N:o 1, 6,923 : qv. a.; tax. 10,000 ; friliöpt den 29 Sept. 1824. Enkefru Bergs-Rádinnan Kysel. - N:o 2, 4,8053 och N:o 5, 2,2484, tills. 7,054 qv. a.; tax. 6,666 Risdr 32 sk.; friköpte 1830,1850 . Hofkamereraren Jakob J. Mangstrüm. - N:0 3, 1,307 $\frac{\mathrm{T}}{\mathrm{L}}$ qv. a.; tax. 2,036 R:dr; friköpt d. 8 Juli 1814 och 1842 . Vaktm. Petterson. N:o 4, 3,108 ${ }_{1} 7$ qv. a. ; tax. 5,050 R:dr; friküpt den 8 Mars 1815. Früken Chr. J. Akerfeldt. - Nio 6, 7,279 och N:o 7, 6,630 qv. a., tills. 13,909 qv. a.; tax. 7,140 R:dr; en del friköpt 1803, en del 1809. Landshöfdingen Friherre von Kræmer. - $\mathrm{N}: 0 \mathrm{o}, 2,429 \frac{1}{2} \mathrm{qv}$. a; tax. $4,700 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$; frikopt den 15 aug. 1809. Grosshandl. Fredholm.
10. Qvart. Skeppsholmsviken. N:o 1, 14,839 och $\mathrm{N}: \mathrm{o}^{2}$ 2, 19,238 qv. a., tills. 34,077 qv. a.; tax. 20,000 Ridr. Enkefru Fiebelkorn.

Taxeringen gifver anledning till högst egna och märkvărdiga betraktelser. Den delen af Djurgården, som lyder under landet, innehảller 2,808 T:d. Taxeringen derả, mied alla de stora och de flesta kostbart bebyggda egendomarna, öfver 40 till antalet, sâsom Frescati, Skuggan, Fishartorpet, Ropsten, Rosendal,

Djurgârdsbrunn och alla lảgenheterna från Djurgârdsstaden till yttersta grảnsen af Blockhus-udden, ăro taxerade till $469,373 \frac{2}{2} \mathrm{R}: \mathrm{dr}$, samt för Bostảllena 35,300 R:dr, tillsammans $501,673 \frac{1}{2}$ R:dr.

Djurgârden, 17 T:d 7 kappl., är taxerad till 212,130 R:dr; salledes âr denna lilla platsen, ungefär en 160 del af Djurgảrden, utan att äga nâgra egentligen kostbara byggnader, taxerad till nảra hảlften eller närmast $\frac{3}{7}$-delar.

Stora Djurgârden erlăgger i bevillning för ågande jord 938 Ridr 44 sk., för 8 Bostallen R:dr 310: 35. 10, deruti dock innehafyarnes löner ảro upptagna. Nio lagenheter âro bortarrenderade, vărde 57,200 $\mathrm{R}: \mathrm{dr}$, hvarföre i bevillning betalas 30 Ridr 44 sk. Personliga skatten âr 238 R:dr 44 sk. Hăr ảro 16 vârdshus och krogar, som betala 305 R:dr; Brănnvinsbran-nings- och minuterings-afgiften belöper sig till 475 R:dr; alltsả tillsammans R:dr 2,299: 23. 10.

Staden betalar deremot följande
get vara nāstan alldeles lika. Det âr ju ett mărkyârdigt förhällandel
co Skattskrifne personer på Djurgården 1839 voro: Husbönder 72, hustrur och quinnor som ăro egna 62, anågar, söner och drängar 73, sonhustrur, döttrar och pigor 110, eller 317 som betala mantal; underârige 21, skattfrie af mankön 105, af quinnkön 94. Hela folkmāngdon utgör af mankön 278, qvinnkön 259, eller summa 537 persuner.

Skattskrifne i staden voro âr 181:

| Qvarter. | Mantalsskrifue. |  |  | $\begin{aligned} & \text { Unde, } \\ & \text { M: } \end{aligned}$ |  | Summa. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Fyrkante | 78. | 30. | 48 | 17. | 28. | 123 |
| Skeppsholmsviken | 21. | 1. | 20. | 7. | 1. | 29. |
| Masten | 112. | 48. | 64. | 16. | 33. | 161. |
| Tridgârden. | 71. | 32. | 39. | 23. | 24. | 118. |
| Trehörningen. | 30. | 18. | 12. | 4. | 4. | 38. |
| Bergsklippan | 100. | 40. | 60. | 23. | 26. | 149. |
| Djurgârden. | 17. | 1. | 13. | 1. | 5. | 23. |
| Halsen. | 60. | 18. | 42. | 14. |  | 89. |
| Kyrkogảrden. | 75. | 30. | 45. | 27. | 16. | 118. |
| Grönlandet | 47. | 16. | 31. | 5. | 7. | 59. |
| Summa 611. 237.374 .137 .159 .907. |  |  |  |  |  |  |
| Mângen torde ej fôrmodat denna betydiga skillnad |  |  |  |  |  |  |
| I befolkningen. Staden har flera som betala mantal, |  |  |  |  |  |  |
| an Djurgårdens hela folknummer. |  |  |  |  |  |  |
| Uti Koleran âr | 1834 voro | 242 | insju | knade |  | af 32 |
| dogo pâ sjuthuset ock 64 ntom detsamma, eller tillsam- |  |  |  |  |  |  |
| mans 96 ; vid pass en attondedel af dâvarande folk- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Om vi jemföra detta lilla samhălle med en del af Rikets 85 stâder, finna vi, att 47 deraf äro mindre taxerade, t. ex. Eskilstuna med 2,680 inv, ar tax. till 162,700 R.dr, Warberg med 1,790 inv. till 198,150, Enköping med 1,200 inv. till 200,311 , och sâ altt mindre till Osthammar, tax. till 32,325 hidr, Öregrund till 57,100 , Mariefred med 596 inv, till 70,443 , Ashersund med 780 inv. till 30,375 R:dr, o. s. v. Bland
đem bafva 20 mindre follmángd, till och med ej sat manga invảnare, som Djurgårds-staden har mantalsskrifna. Ingen af dem har sà fâ fattiga. Taxeringen âr sâ mycket mărkvārdigare, som Djurgårds-staden âger ingen jord, hvaraf flera stader hafva betydlig. Orsaken till denna höga taxering à den höga assuransen â husen, hvilket ocksả varit en nödvãndighet pá ett stălle, som âr sả tâtt bebygdt med trädhus, och lokalen sả trảng. En eldsvảda i Qvarteret Kyrkogärden under stark blast vore nästan ombjlig att slacka. Den omtănksamme bör der fiafra sin lösegendone assurerad. Pâ denna trảnga lokal âr denna försigtighet verkligen nädvändig. Genom den nya associationen kan detta vinnas fördelaltigt.
Djurgardsstaden har ingen egen Magistrat med atföljande tjenstemain, intet eget Kleresi, ingen egen kyrka eller andra publika byggnader, ingen skjuts, ingen văghâllning, med flera andra onera, hvilka för stāderna äro ganska tryckande. Icke mindre märkvärdigt âr, att denna stad uppbyggdes och befolkades nâra nog till hivad den nu ăr inom tverine âr.

Penninge-omsâttningen om sommaren pả Djurgârden ăr ganska betydlig. Pä Vardshusen och Schweitzerierna störst; dernást komma Spektaklet, Konstberidarnes trupp, dâ den âr der, eller dylika nöjen. Hyrorna för sommarlaggenheter âro ganska höga. För vârdshuslăgenheten i Cederlundska huset betalas 666 Ridr 32 sh. Bike, för handelsboden 1 Kyselska huset 150, Hökareboden 200, Cigariboden 200, Alphyddan 300, Fruktboden 200 R:dr. För ett rum 25 à 30 , för en vâning 100 à $150 \mathrm{R}: \mathrm{dr}$, hvilka hyror öfver hela Djurgảrden belöpa sigg till en rält vacker summa. Lágger man hârtill kostnaderna för Herrskapernas vistande, sả uppstâr en penninge-cirkulation, som stiger till ett ganska högt belopp.
Om vintern tillslutas Konditorierna. Blå Porten, Djurgảrdsbrunn, Franska Värdshuset och krogarna i staden âro öppria hela âret. Dâ sladföre intrâffar, besökes Djurgården en och annan dag af ett storre antal Stockholmsboar. I Djurgârdsstaden âr vanligen liff

## 62

ligt, emedan varfvet och brādgârdarna medföra âtskilliga vintergöromảl.
Uti Skattskrifnings-lãngderna âr Kongl. Djurgârden upptagen för sig under en sảrskilt artikel vid Danderyds härad. Pastor Ljungherg i Solna ingaf 1698 till Kongl. Maj:t en vidlyftig klagoskrift deröfver, att inbyggarne pả K. Djurgârden ej besökte Solna kyrka, och anförde mảnga bevis att den af âlder legat till den församlingen. Derpâ fôljde ingen kănd Resolution. Djurgården har sedermera blifvit förenad med Ladugảrdslands församling.
-Sedan staden blef uppbyggd, bade dess invånare egen Gudstjenst uti första byggningen på Varfvet, inons ingângen till venster frân Gamla Varfsgrảnden. K. Brefvet af den 19 Maj $\mathbf{1 7 5 9}$ fürordnade om en skolas inrattande pâ Djurgârden, men upptager ej anslag till lön ât Lairaren eller gifven tokal för skolan. Nägon ordentlig och bestandig skola var der ej heller, förr an Konung Garl XIV Jouan, genom Resolution af den 24 Aug. 1827 anslog $6 \frac{1}{2}$ kappl. of Hofjagare-bostallet Apotekare-husets tomt, mot 40 Br dr B:ko árlig afgift. Det nuvarande Skolhuset uppfördes af Grossh. John Burgman och blef af honom genom gafvobref af den 18 Febr. 1830 skānkt till Djutrgârds-församlingen, med rattighet att begagna skolrummet och dess arkif till kyrka och sakristia. Lăraren har ej lön pâ stat, utan endast bidrag frản andra inrâttningar, sâsom Barnhuset, Hospitalen, m. fl. Skolbarnens antal ár mycket olika hvarje termin. Här hâlles gudstjenst hvarje Söndag.

Under Amiralitetets besittning var hăr Kyrkogârd. De sista, som hār begrofvos, voro nâgra af Landtvärnet, 1809. Den âr nu dels bebyggd, dels planerad.

Det âr besynnerligt, att Djurgårdsstaden kumnat erhâlla denna benámning, đâ den icke kan upprisa nảgot slags privilegium, som dertill berâtligar. I alla gamla handlingar kallas den Bâtsmans-tomterna. Den har likeâl blifvit tillskapad af omstảndigheter, som gifvit den nágon likhet af stad. Arbetarnes antal, som
hade $\sin$ förtjenst vid varfvet; oukade sig s ${ }^{\text {a }}$ mycket, att inflyttning af flera slags náriugsidkare blef en nüdvändig följd. Platsen tillhörde Amiralitetet sâsom en donation, och var lânge ansedd som sâdan, hyarken hörande till staden eller landet. Der mötte ingenting som hindrade industriens fria utveckling, och detta visar huru den sjelf gâr framàt, dả den ej med bojor betungas. Genom K. Brefvet af den 1 S Sept. 1737 stadgades, att Bâtsmanstomterna à Djurgârden och Blockhusudden skulle Iyda under Stockholms Jurisdiktion. Åberopande sig detta Kongl. bref, och förmenande sig i följd deraf tillhöra Stockholm, utgöra en del deraf och börande således dela dess raittigheter, bellagade sig invănarne pâ Bâtsmanstomterna på 1760-talet hos Magistraten att de ledo brist pâ tillförsel, emedan uppsyningsmânnen hindrade Skârgårds-altmogen att lagga till vid den brygga de derför inrattat, och anhöllo att en gata mâtle blifva reglerad. Magistraten svarade, att Djurgârden lydde under landet, att en handelsbrygga derstades skulle betaga Hufvudstaden tillförsel och hindra tullbevakningen, samt att större delen af platsen tillhörde Amiralitetet; att gata vore sâ mycket mindre möjlig, som allt der vore oordentligt anlagdt. Det osannfärdiga, det ogina och fifven förolampande i detta svar ligger för ögat, utan att fordra anmārlaning ; emedlertid visar detta, att Magistraten ingalunda ville dela med Djurgârdsboarne nâgon förmản. Nâgra âr derefter utkom en Kongl. Förordning af 10 Maj 1774, att invânarne pâ Bâtsmanstomterna och Glasbruksbacken skulle mantalsskrifvas i Hufvudstaden. Derigenom blef detta samhălle pâ Djurgârden visserligen förenadt med Stockholm, och dess medlemmar införlifvade med Stockholms invânare, men om det derigenom blef berattigadt till dess privilegier och borgerliga förmâners âtnjutande, torde blifva ell tvisteâmne för herrar lagkloke. Kan idkare, af bvilken borgerlig handtering som helst, aga pretention att erhảlla rảttighet till bosâttning och burskap derstâdes, dâ han i andra hănseenden dertill âr qvalificerad? Kan hans ansökan afslâs, emedan den sökes pả

## 64

Djurgården, och kan endast af detta skal hinder derför lăggas i vâgen? Om den bifalles; âr han att anse som kontingent-borgare, eller med samma râtligheter som annan Hufyudstadens borgare, och kan han homma under val till Riksdagsman? Man skall invanda, att platsen ligger utom stadons staket, att invianarne valt áro mantalsskrifne derstades och Iyda under dess jurisdiktion, men kunna ej uppvisa rattighet att för öfrigt âtnjuta Hufvudstadens privilegier, som äro vida äldre ân det lilla samhället.

Galer-varfvet. Under de forsta Konungarnes tid voro krigsskeppen forlagde i tjenliga vikar, der hamnen var god. En del uppdrogos pa land och förvarades i skjul. Sâdana ställen kallades Skeppsgârdar, öfver hvilka Hamnfogdar eller sấ kallade Hamnbrōder voro tillsatte. Sedan Stockholm blef bygdt, blefvo năgra liggande derstīides. Deras första skeppsgârd var belägen framför det Kongl. Slottet. Kon. Erik xiv befallte, att alla stora skepp dop skulle laggas i vinterterqvarter. Flottan var đâ rât ansenlig. Pả 1630-talet flytuades de till Skeppsholmen. De lago inom inhäg nader, hvaraf större delen ânnu ăr quar, dels kring Skeppsholmen, dels emellan den och Kastellholmen. Efter 1680 flyttades den stora flottan till Cartskrona. En del of sâ kallade filla flottan blef stationerad i Götheborg, och en del blef gyar i Stockholm. Som fartygen vid Skeppshoimen lâgo pâ ëppen redd, blottställda för regn, snö, storm och hög sjö, samt den skadliga inverkan af vâta och torka, bestüts att pã Djurgardens sydvestra uddo uppbygga galerskjul. Amiralitetet tráffade med dâvarande Rảdman Kjemrmant öfverenskommelse, att för en bestämd entreprenadsumma bygga 30 galerskjul, hilken öfverenskommelse gillades genom Kongl. Brefvet af den 16 Juni 1752. Sedermera har den delen af Skärgardsfottan, som tillhör Stockholms eskader, der med mycken omsorg vartt förvarad. Nödiga byegnader hafva afven blifvit uppförda och platsen upprojd. Amiralitetet hade der en begrafningsplats, som bifivit planerad. Areala vidden

