## NORGES STATSBANER

hovedstyret, osto

## Telegr.adr.: Jernbanestyret

Postadr.: Storgt. 33
Telefon: 426880

## Bilag (antall)

2

Gjenpart
-
Distriktsjefen
OSLO

2128/52B S-H
Datum
19 基 1952

.

1282/172 14.6.52
Sak

GRUNNUNDERSÖKELSER VED EIDSVOLL STASJON
Vedlagt oversendes i 2 eksemplarer resultatet av utförte grunnundersökelser pa et tomteareal som eventuelt skal leies bort og bebygges. Resultatene er framstilt på tegning Gk. 990 og i den tilhörende rapport datert $19 \cdot 7 \cdot 52$.

Det fremgå at byggegrunnen er så ujevn at undersökelsene i tilfelle det blir aktuelt med bebyggelse må suppleres. Slike undersökelser bör byggherren fà utfört gjennom et konsulentfirma når det foreligger nærmere planer for bebyggelse.

For Generaldirektören

Tomteareal på Eidsvoll stasjonsomrâde
Forelöpig grunnundersökelse
Gk. 990

Pa et omrade som eventuelt skal leies bort på lengre sikt til Statens Kornforretning og hvor det eventuelt skal bygges korntörkeri med silo er det utfört grunnundersökelser som vist pa tegning Gk 990.

De utförte 4 dreieborhull og de opptatte 2 pröveserier viser at det yttre omrade mot vannet er oppfylt grunn og at byggegrunnens kvalitet derfor er sterkt varierende pa arealet.

Hvor borhull 1 og 2 er tatt er det naturlig avleiret finkornie sand, nærmere betegnet mosand. Den er fast avleiret of er praktisk talt fri for organisk innhold OG er derfor en god byggegrunn. I en slik grunn fundamenteres vanligvis etter $30-40 \mathrm{t} / \mathrm{m}^{2}$ direkte på grunnen.

Borhullene 3 og 4 er boret överst gjennom utfyldte masser. Pröveserien i hull 4 viser at massene er sterkt

* blandet med organisk materiale, i dybden $40 g 5 \mathrm{~m}$ er det utelukkende ratten sagflis. Det er sannsynlig at de utfyldte og urene massene rekker ned til gammel elvebunn pa ca. kote 120. Det er uten videre innlysende at permanente og litt tyngre byggwerk ikke skal fundamenteres direkte $i$ denne grumen.

Supplerende grunnundersökelser, som ms omfatte bl.a. en sikker fastleggelse av den oppfyldte grunns begrensning i profiler, bör utföres når nærmere planer for bebyggelse foreligger.

$$
\text { OSLO, } 19.7 \cdot 52
$$


NORGES STATS
HOVEDSTYRET,

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadr.: Storgt. 33
Telefon: 426880
$4^{\text {Bilag (antall) }}$
Telefon: 426880

Gjenpart
Dc. Oslo m/ 2 bilag

BR, RR, GK.

Statens Kornforretning, stortingsgt. 28,

OSLO

Deres ref. og datum

Eget i.nr. og ref. (bes oppgitt ved svar)
$4337 / 52 \mathrm{~B}$ S-H

Datum
-9 JAN․ 105

Sak
PLASERING AV HIDSVOIL KORNSILIO A/L
Vedlagt oversendes i 2 eksemplarer resultatet av utförte supplerende grunnundersökelser for et tomteareal på Eidsvoll stasjonsomrade iremstilt pa tegning Gk. 990 og i den tilhörende rapport datert 30.12 .52 .

Det gjöres oppmerksom på at den avgitte uttalelse om byggegrunnen er av radgivende art og at Norges statsbaner med denne uttalelsen ikke patar seg noe ansvar vedrörende fundamentering.

Man tillater seg vedlegge nota for de utförte supplerende undersökelser og belopet kr . 900. - bes godhetsfullt innbetalt til Norges statsbaner, Hovedstyrets kasse, Storgt. 33, 0slo.

For Generaldirektören

## TOMTEAREAL PA EIDSVOLL STASJONSOMRÅDE. SUPPLERENDE GRUNNUNDERSÖKELSE <br> GK. 990.

Grunnforholdene er behandlet i rapport datert 19.7. 1952 og etter anmodning fra Statens kornforretning i brev datert 10.12 .52 er det nå utfört supplerende undersökelser for \& få rede p\& hvor stor del av tomtearealet som består av oppfylt grunn.

Resultatet av 5 skoviborhull og okularbesiktigelse av 22 jordpröver fra disse skovlhullene er påört tegning Gk 990 hvor grensen mellom opplylt og naturlig avleiret grunn er markert med streket linje i 2 profiler. Den oppyylte grunnen som hovedsakelig bestar av den sarme jordarten som den naturlig avleirede, nemlig mosand er lokalt forurenset av matjord og sagflis og byggeavfall og er en ujevn og mindreværdig byggegrunn. Den naturlig avleirede mosanden er fast avleiret of praktisk talt fri for organisk substans og er alminnelig god byggegrunn.

* Muntlig har man fra Statens Kornforretning fåt opplyst at silobygningen av störrelse $10 \mathrm{~m} \times 25 \mathrm{~m}$ Og vekt ca. 4500 tonn skal fundamenteres pa hel fundamentplate og at lastfordelingen pa grunnen blir noenlunde jevn. Den jevnt fordelte belastning på grunnen blir ifölge ovenstaende ca. $4500=c a .18 \mathrm{t} / \mathrm{m} 2$ og denne enhetsbelastningen anses $\frac{1}{5} 0 \mathrm{~m}^{25}$ moderat $i$ den naturlig avleirede mosanden. Ved a plasere silobynineen med lengdeaksen paralell med rampekant synes det som man kan komme ut med normal fundamenteringedybde også på utsiden.

OSLO 30.12 .52.

# NORGES STATSBANER 

GEOTEKNISK KONTOR

> EIDSVOLI KORNSIIO A/L
> SUPPLERENDE GRUNNUNDERSOKKLSER
> FOR ENDRET PLASERING AV SIIOENN
> Gk. 990 .

Grunnforholdene er tidligere behandlet i Gk-rapporter, datert 19.7 .52 og 30.12 .52 . Av den siste fremgar at den naturlige grunn på stedet består av fast avleiret mosand praktisk talt fri for organisk innhold og at den er alminnelig god byggegrunn. Ovensil var det oppfylt uren grunn av varierende tykkelse og det var helt pá det rene at disse masser måte gjennomgraves ifall siloen skulle fundamenteres direkte i grunnen. Det ble antydet at man ved à legge siloens lengdeakse parallelt med rampekant ville fa en tomt med moderat gravedybde ned til naturlig grunn.

For denne siloplasering er utfört supplerende grunnundersökelser som vist på tegning Gk. 990,2. Det fremgar at de 2 profiler A og B at man vil komme ut med normal gravedybde over storparten av tomten, men at man for hjörnepartiet som blir beliggende mellom borhull ${ }^{4}$ og borhull 5 muligens må grave noe dypere enn normalt. Det må antas at denne gravedybden må bli mindre enn $3,5 \mathrm{~m}$ som er konstatert som oppfylt lagtykkelse i borhull 5.

Den jevnt fordelte belastning pa grunnen blir angivelig ifolge papirer tilsendt med brev datert 21. september 1953 for selve siloen med full nyttelast $\frac{5000}{11.5 \times 26.25}=16.6 \mathrm{t} / \mathrm{m} 2$. For möllen blir belastningen p grunnen $\frac{700}{10.2 \times 7.0}=9.8 \mathrm{t} / \mathrm{m} 2$ og denne skal bygges sammen med siloen på felles fundamentplate.

Grunnen anses å være så god at en enhetsbelastning pi grunnen av störrelse $16.6 \mathrm{t} / \mathrm{m} 2 \mathrm{ma}$ anses som moderat, men det er uheldig at bygget far en lettere del som fär mindre setningstendens enn den övrige del av bygget. I betraktning av at konsolideringslasten svarer nermest til medtatt halv nyttelast kan man som konsolideringslast for siloen regne $\frac{4000}{11.5 \times 26.25}=13.3 \mathrm{t} / \mathrm{m}$ og det er denne enhetsbelastningen som skal sammenligned med $9.8 \mathrm{t} / \mathrm{m} 2$ for möllen når det gjelder bygningssetninger.

Da byggegrunnen som bestar av fast avleiret og praktisk talt humusfri mosand er lite komprimerbar anses konso-
lideringssetningene 3 bli så små at de ujevne setningstendenser som fölge av ujevn lastfordeling ikke vil bevirke skader eller ulemper og man mener at en direkte og felles fundamentering for de 2 bygningsdeler er tilrådelig.

Det forutsettes at det blir fört nöye kontroll med at fundamenteringen over alt blir fört ned under oppfylt grunn og spesielt pa den siden av tomten som vender mot elveskrainingen.

Oslo den 23.9.53.
To. Sherrou.lany.





