**Vandring Älvsjö – Liljeholmen tisdag 15 maj kl 10.30**

”Älv” i ortnamnet "Älvsjö" kan vara det [fornsvenska](https://sv.wikipedia.org/wiki/Fornsvenska) mansnamnet *Ælve*. Sjö syftar på den nu försvunna [Brännkyrkasjön](https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4nnkyrkasj%C3%B6n) (Kyrksjön), som låg öster om [Älvsjö gård](https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84lvsj%C3%B6_g%C3%A5rd) och söder om Brännkyrka kyrka.

Sedan [Älvsjö station](https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84lvsj%C3%B6_station) invigts 1879 ökade intresset för att uppföra hus i området. Kring 1910 förvärvade *AB Hem på landet* stora delar av Älvsjö gårds marker och styckade dessa till villatomter. Den första [stadsplanen](https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplan), av [Per Olof Hallman](https://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Olof_Hallman), fastställdes 1921.

Stockholms stad vill – p g a de goda kommunikationerna - utveckla Älvsjö med bostadstäder och kontor. För närvarande tittar [SL](https://sv.wikipedia.org/wiki/SL) bl a på en förlängning av [tunnelbanans Hagsätragren](https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_tunnelbana) till Älvsjö. Samtidigt utreder man en [Spårväg Syd](https://sv.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A5rv%C3%A4g_syd) som en yttre tvärbana.

Sex stationer kommer att ingå i den nya tunnelbanesträckningen: Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Nya Spårväg Syd kommer att bli 17 kilometer lång och gå via Masmo, Kungens Kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen.

**Solbergaskogen** klassades 2009 som [nyckelbiotop](https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyckelbiotop). Den har trots sin litenhet behållit karaktären av riktig [skog](https://sv.wikipedia.org/wiki/Skog). Enligt Skogsstyrelsen kan området delas in i tre delområden med olika naturtyper: Sydbranten med [ekar](https://sv.wikipedia.org/wiki/Ek) och [hassellund](https://sv.wikipedia.org/wiki/Hassel), tallblandskog med hällmarker och [våtmark](https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5tmark) ([kärr](https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rr)). Den sällsynta svampen [krusig trumpetsvamp](https://sv.wikipedia.org/wiki/Krusig_trumpetsvamp) har påträffats efter millennieskiftet.

Telefonplan domineras helt av [LM Ericssons](https://sv.wikipedia.org/wiki/LM_Ericsson) tidigare fabrik, som byggdes 1935 - 48. Idag har Försäkringskassan sitt huvudkontor i byggnaden. I början av 2000-talet växte ett nytt utbildnings- och kontorscentrum fram i området. Ericssons gamla huvudfabrik hyser sedan 2004 bl a [Konstfack](https://sv.wikipedia.org/wiki/Konstfack). Mot LM Ericssons väg ligger "Designens hus" (invigt 2010) med sin distinkta svarta fasad, om- och tillbyggd efter ritningar av arkitekt [Gert Wingårdh](https://sv.wikipedia.org/wiki/Gert_Wing%C3%A5rdh).

Tidigare skrinlagda planer på att bygga skyskrapa/or i området har dammats av igen och ställs just nu ut i Tekniska nämndhuset.

Sedan 2011 finns en [interaktiv](https://sv.wikipedia.org/wiki/Interaktiv) ljusinstallation, [*Colour by Numbers*](https://sv.wikipedia.org/wiki/Colour_by_Numbers), där fönstren i det 72 meter höga “Telefontornet” kan tändas i olika färger av allmänheten via en app.

Midsommarkransen var ursprungligen namnet på en krog som hörde till [Hägerstens gård](https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4gerstens_g%C3%A5rd). År 1901 såldes marken till AB Tellus som anlade ett tegelbruk på platsen. Kring detta växte ett kåksamhälle upp. Leran i lertäkten sinade dock och bruket gick i konkurs. Konkursboet köptes av Nyborgs AB som ägdes av bland andra bankiren [Olof Aschberg](https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Aschberg) med syfte att på spekulation uppföra billiga hyreslägenheter utanför stadens trängsel.

År 1913 inkorporerades [Brännkyrka landskommun](https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4nnkyrka_landskommun) där Midsommarkransen ingick i [Stockholms stad](https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_stad). Arkitekten [Per Olof Hallman](https://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Olof_Hallman) utarbetade 1907 en stadsplan med täta, slutna och oregelbundna kvarter. År 1910 delades marken upp i två exploateringsområden. Det norra området döptes till [Tellusborg](https://sv.wikipedia.org/wiki/Tellusborg) efter bolagsnamnen Tellus och Nyborg. I det södra, Midsommarkransen, startade *AB Förstaden Midsommarkransen* försäljning av villatomter. 1908 uppfördes de första flerfamiljshusen i Tellusborg, tänkta för arbetarfamiljer med för tiden god standard som rinnande vatten och wc.

1911 förbättrades kommunikationerna med innerstaden, då elektriska spårvagnar började svara för trafiken. 1921 bildades [idrottsklubben Tellus](https://sv.wikipedia.org/wiki/IK_Tellus), som har bandy-, fotbolls- och handbollssektioner. [Kjell Johanssons](https://sv.wikipedia.org/wiki/Kjell_Johansson_%28f%C3%B6rfattare%29) böcker *Vinna hela världen* och [*Huset vid Flon*](https://sv.wikipedia.org/wiki/Huset_vid_Flon) utspelar sig i Midsommarkransen.

Namnet Aspudden, känt sedan 1772, betecknade ursprungligen ett torp under [Hägerstens gård](https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4gerstens_g%C3%A5rd). Egendomen delades i *Stora* och *Lilla Aspudden.* Under 1800-talet fanns på Lilla Aspudden blomster- och fruktodlingar. På Stora Aspudden odlades tobak.

1865 flyttade [Alfred Nobel](https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel) [Nitroglycerin-Aktiebolagets](https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitroglycerin_Aktiebolaget) fabrik till [Vinterviken](https://sv.wikipedia.org/wiki/Vinterviken) sedan anläggningen vid [Söder Mälarstrand](https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6der_M%C3%A4larstrand) sprängts. Där tillverkades [dynamit](https://sv.wikipedia.org/wiki/Dynamit) ända fram till [1920-talet](https://sv.wikipedia.org/wiki/1920-talet), då företaget flyttade till [Gyttorp](https://sv.wikipedia.org/wiki/Gyttorp). I dag finns några enstaka hus kvar, bl a den gamla svavelsyrafabriken från 1890-talet.

1901 köpte det halvideella bolaget [Byggnads AB Manhem](https://sv.wikipedia.org/wiki/Byggnads_AB_Manhem) Aspudden. Efter en misslyckad satsning på att bygga hus åt enskilda valde Manhem att bygga arbetarbostäder. Centrala Aspudden är bebyggt med bostadshus i innerstadsstil med slutna kvarter. De flesta lägenheter var små och avsedda för arbetare.

Stockholms stadsbyggnadskontor slog 1997 fast att centrala Aspudden är en värdefull bebyggelsemiljö som äger betydande miljömässiga kvaliteter och stort kulturhistoriskt värde och att området är unikt i Stockholm med enhetlig flerfamiljbebyggelse från 1910-talet. Så lät det inte för ett halvsekel sedan.

Från 1940-talet började nämligen Aspudden förslummas. Stadsdelen hade som mest 13 500 invånare 1950. 1975 hade antalet sjunkit till 7 500. Många barnfamiljer lämnade området för större och modernare lägenheter. Många personer med sociala problem fick lägenheter i Aspudden. 20 procent fanns i socialens register jämfört med 3 procent för hela Stockholm. I början av 1970-talet var var tredje invånare beroende av socialbidrag och var fjärde registrerad hos nykterhetsnämnden. Aspudden vid denna tid dokumenterades av [Rainer Hartleb](https://sv.wikipedia.org/wiki/Rainer_Hartleb) i dokumentären "Jag bor på Hägerstensvägen och på samma sida ligger ett System" från 1970.

Aspudden stod då inför ett akut rivningshot. Men efter 70-talets mitt beslöt man i stället att rusta upp stadsdelen. Aspudden är nu ett av de områden som har längst kötid i Stockholms bostadskö! Bostadsrätter dominerar numera.

Mellan [Södermalm](https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermalm) och Liljeholmen fanns det från 1600-talet en [flottbro](https://sv.wikipedia.org/wiki/Flottbro). Vid 1800-talets början fanns tre gårdar i området, *Löfholm*, *Katrineberg* och en värdshusrörelse från 1600-talet (*Lillieholms Kroug* 1689). Både [Lasse Lucidor](https://sv.wikipedia.org/wiki/Lasse_Lucidor) och [Bellman](https://sv.wikipedia.org/wiki/Bellman) kom att besöka krogen och skriva om den och dess lantliga omgivningar i sina dikter. Värdshusrörelsen upphörde 1889 och under en övergångstid fanns en bostad för SJ:s stins i huset. När västra stambanan drogs förbi Liljeholmen 1860 var det slut på den lantliga idyllen.