## ELECTRISKA

## KRAFTEN

 AR 1797 STHM 1798

## ELECTRISKA KRAFTENS

MÄRKVARDIGA

## STARKA RÖRELSE OCH VERKAN

$$
\AA_{R} 1797
$$

ÄPVEN ANMARRED

Sâfom förmodad Orfak til Katt-Slägtets befynnerliga Peft i' Hufvudftaden.

## Infïndt ifrön Roslagen.



## STOCKHOLM,

Tryckt i Kumblinka Tryckeriet, 1798.



Hvad man genom Tidningarne förfporde ifrân Köpenhamn rërande Kattflägtets mifsöde, intreffade ock med deffa husdjar i Stockholm, äfvenfom nilftan öfversit pã Landsbygden under framlicine ülimàna_ der. Men här är icke egentliten fräzan om dem. Det fynes ganfika likgiltigt, om några hundrade duffin Kattor mer eller mindre faknas eller finnas i san bäliet. Men hvad fom förefaller ovanligt, även med obetydligare djur än deffa, mäfe icke uplomma, utan gentom nảgra fynnmiligare naturliga orfaker; det ä́s deffa fom förtjä̈na upmärkfamhet och böra fà mycket heldre förklaras, fom nymären eller ovanliga händelferi naturen merändels gifva enfaldigt folk anledning til elaka och ogrundade aningar. Det är alla förnuftiga obetaget at tänka, eller efter behag upgifva kanke närmare grundade naturliga orfaker. Följande göra endaft anfprảk på den rättighet: at icke vara hemtade frăn andra källor, än en gifven och verklig rörelle i naturen. Om jag än i min mening fkulle vara förekommen, eller at den icke rätt treffat faken, hoppas jag den likväl icke mifstydas, om jag föker fora en up?

## 4

lyft och allmẵ eftertanke til minnes Na turens märkvärdiga fkick och förhållande under nyis förflutna år.
 om Peft eller förre dödlighet ibland mảnnifkor och djur, aldeles pà famma fätt fom den enfaldige Landmannen ännu efter dem talar och tror, at alt phyfifkt ondt splommer af de fyra bekanta Elementen.*)
*) Flere anfedninger torde hafva váckt denna de gàmies mening om Peftens orfak genom námnde 4 Element. Sa enkle de án äro, kunna de búde verka och tida forrändringar til fôrmån eller fkada för alla varelfer, fom i dem Skola viftas. Man ir likvil icke i ftånd at af deras mening draga nágon Câker flutfats, dă de gamles ógon mera fảgo pâ nanuren genom vidfkepelfens mörka (ynglaş, an med en for ${ }^{\text {2 }}$ ruftig urfkiljning. Efter gamal fägen, bekráftad genom en nog trolig anteckning, fom jag haft tilfäle at läfa, fkall under digerdo̊den \& 1350 yaderleken varit f befkaffad, at vinden under de tre forrfta fommar - månaderne icke

- Iờrt fig ifrẫn funnan och fudvält ; fállan, åtminftone icke márkligen, kârat, utan et dödligt lugn her varit rådande i laften. Vattnet ruttuade filedes i killor och infjoar, hvarige nom mafkar och infetter, fnart enfame om lifvet, i otalig myckenhet fơrơkat fig. Om En-


## 5

Peffen indelades och kallades jämväl efter dem: Vatten - Luft - Ford - eller Eld-peft. Jag känner icke hvilken mer eller mindre grund i naturen finnes til nämnde indelning; men den ovanliga mortaliteten ibland Kattorna fiftlidne höft kan i vifst affeende med goda fkäl kallas en eldpeft.

Til denna menings utredande, fär fraxt, fâfom gan/ka bekant, erinras, huru Kattflägtet troligen är det meft ele^trifka ibland de fyrfotade djur vi känne. Nägra uplysningar härom fkola längre fram i fin ordning anfóras.

Den upmärkfamhet hvarmed jag, fáa fom Landman och nabo med Bältens flräno
gelka Svetten, en annan Peffart, fom âr 1529 grafferade, fáger Tegel i fin Chrónika, at de fjuke icke kunde fórdraga den minfta fleckt af den yttre luften, utan dogo deraf inom några ógonblick. Fôre den fifta fvăra Peften 1710 vet man icke någon förándring i naturen utom 1709 års fórfârlige vinter. Ehuru Peften icke foljde derpå, utan hitkom genom Lifländike flyktingar, torde den fórkcrickliga kőlden och Inôn fannolikt verkat pả fôljande ảrets váderlek, hvilken ockfá, under de månader Peften hárjade fom meft, icke fkall hatve varit den fundafte. Som bekant ír, uphorde Pe. ften af fig fjall vid infallande frolt i Noo *. vember och December mảngder.

## 6

der, haft tilfälle följa elearika kraften under nyfs förfuene fommar och höft, Skall förut framlägga kännetecknen af des rörelfe. Deffa fkola lätteligen, ãtminftone af kunnige och uplyfte i min trakt, bảde kunna bejakas och beflyrkas. Genom deffa känneteckea okall tika lätt inherntas, huru denne kraftens rörelfe fiftidne àr vifat fig med fädan fiyrka och werkfamhet, at den knappaft nảgot à lärer haft fin like. Det är fảledes i den famma, fom man efter all billig och fannolik förmodan fkall igenfinna naturliga orfakerne til den befynnerliga peft, fom drabbat oftanämnde huscjjur i Hafvadffaden.

Med elearifk kraft förfăr jag det fina, ofynliga men icke fallàn märkbara, rikt omiring jorden utbredda fyytande eldsämne (fluidum ecifricum) hyillet, om det ickeri fig fjalft, är en omedelbar orfak til Jordens fruktbarher, enligt hvad nảgre nyare Naturkennige fynas förmoda, likväl onekligen ned fin färfilda rörelfe dertil biadrager. Om detta fluidum beffâr i nàgot eget elementarikt grundämne; om det är de gamles mägtiga, men nu fnart utdömda Phlogiston, eller om det har fit beffänd i de nyares lyfe och värme, famt pả nảgot fätt inlöper eller-medver-

## 7

kar til deras antagne Gaz-arter, må tiderí och de djupfinnige utreda. Men om man följer des kännetecken under des râdand rörelfe, fynes det i verkan och följderne bekräfta fig hvad flere naturkunnige, äfven den berömde Toaldo, anmärkt, at detta flytande ämne är farkt utbredt och fatt i rörelfe under drangen och fugtig väderlek, famt ännu mer under fform och oväder. Des flarkare utbrott tidigare pả året fker altid under ftridiga vindar och luftftrömmar, och medför dả ömfom mer ömfom mindre upflod i Öfterfiön. Des utbrott under fommar-mảnaderne vifar fig med ãfka, hagel, ja, ofta äfven med häfutigt och ömnigt regn, dâ des verkan blir en fördubblad drift i vexterne. Det är troligen famma eldskraft, hvilken dels til fkada dels til nytta flarkt och flera år vifat fin verkfamhet efter jordbäfningar, oclz hvarom Södra Europas Philofopher famlat flere uplyfande anmärkningar, Sannolikt är det äfven famma eldskraft, fom de naturkunnige genom fin undransvärda och allmänt bekanta konft bragt under fin lydnad, och hvarmed de gjort fâ befynnerliga förfök.

[^0]den vidare förekommit tvàfaldig, eller af en och famma kraft verkar pả twâggehanda fätt: antingen til ganfka ftark fammandragning eller ock til lika ftark utvidgning. Mâtte mig tillâtas nyttja deffa ord, fom $i$ fjälfva faken torde öfverensfitamma med de Lärdes nekande och ja* kande terminologie. Den förftnämnde verkan har jag tydligen funnit under jordens rådande fugtighet, eller under all den tid hon genom utdunftning befriar fig ifrản och til atmospheren aflemnar fin ôfverflödiga vätfka, i fynnerhet om vâren och de förfta fommarmånaderne, hvilken väderlek man i allmänhet kallar torka. Under den famma blifva vexterne ofta fá fammandragne, deras organer och käril fa hoptryckte, at de, fom oftaf icke mer kunna hafva eller åftadkomma nâgot vätfkornas omlopp til fit bellând, utan tvina och förtorka. Hos dem, fom kunna uthärda denna fkärseld, fkall man fâfom bevis af des ftarka fammandragnings kraft, til exempel af en väl brukad höfâker, bảde fkörda en frodig och tung halm och äfiven finna korn fả täta och fafta, at bâde vigten och mjölet erhållas anfenligen 'förökade. Under famma väderlek är jämvảl fjälfva luften tung och fammantrycke, hvilket man lätt kan fe på fin Baro.

## 9

meter. Andteligen öfvergifver ook vattnet til anfenlig mon våra ftränder, och fâr man icke om detta phoenomen hyfa den fannolika mening, at vattnet i likhet med det ofvanliggande elaftifka hafvet trycker fig tillhopa, intager mindre rum och vinner i tyngden; det har åtminftone, taga vägen hyart det vill, i anfenlig mon blottat vàra ftränder.

Den fifinämnde, eller verkan af den utvidgande kraften, har lika klart kunnat förmärkas under atmospherens rảdande fugtighet ${ }^{\text {j }}$ etler under fâdan väderlek; fom medför nederbörd. Báde ljuset; ljuq det och tyngden gifva ftraxt tilkänna lufe tens mindre täthet. Vattnet flödar flarkt öfver Bältens ftränder och ptyidgar, fit omxåde aldeles' efter rörelfen af luftens mint dre tryckning. Vexternas Aotre frodig7 het i bâde fänglar, blad och fruktdelar tiltaga ögonßkenligen; ifynnerhet om electrifkà materien rör fig i ljungeldens utbrott. Det maffe, falla hvar uplyft i ögonen, at denna färfkilda rörelfe var i fin verkan et naturligt behof för vexterne, dels at fälla, fammandraga och ttadga deras käril och beftåndsdelar, dels ock at utveckla och utvidga dem til behörig forlek och moignad. Om än möjelig förmåga til denna

## 10

dubbla rórelfe ligger inom vexterne fjalfve, fordrades likvall et utvärtes medel at fätta den i verkfamhet, Man har intet. fkäl at tilegna denna naturliga och fora forrättning hos plantorne hvarken at ljuset eller luften, ty, fom allmänt bekant är, beror icke ens den fednares förtjocknings eller förtuanings tilffănd af luften fjälf, utan af andra tilfälligheter. Jag menar derföre helt enfaldigt, at fafom hvart och ê rörelfebehôof, ja-näftan hvar enda organ hos texter bch djan erhállit fit motfvarande medel i natoren, torde juft nyfsnämnde förtäthing, neller vexternas rörelfe til fammandragning och utvidgning, bero pả den electrifa kraftens

- At änna något vidare uplyfa denna märkvärdiga kraftens rörelfe, mà et litet utkaf til jǎmnforrelfe af nảgra framlidna âr, icke förefalla obehagligt. Niotiotalets âr utgöra tilfammans des fynnerligen verkfama, epoque; ty vife mig den fom kan i Sveriges hashâllrings och ârgângs hiftoria âtta famfäldta och pà hvarannan följande âr, af den ömnighet och frugtbarhet, at endaft et eller annat kunnat räknas faffom i fkörden knappt. *) Huru glad utfigten til
4.) I hvilken màn Land och rike vaniǹt valitand


## 11

det nionde fôrekominit, får jag fedan nämna. Detta ârlhưdrade ingick för vârt Land med nio lyckliga krigsâr, och man befjöng dem under glada fegerfẩ̉ger. Samma âthundrade fynes utgă med do lyckliga ât i fkörden, och màtte ingen taga illa up, at man râknar den fina glädjen för den bäffă. De Naturkunnige, hafva anleating at utforka ${ }^{3}$ närmare orfaker til den ganka märkliga förändring och atRkilnad, fom tydigen vifat fig imellirn equalets hârda ar, dả̉ knapt nâgot tak fanns orördt och helt pả Landmannens Gârd, och niotiotalets vackra hoordar, fom ar ifrån âr riktat flackarna vid hans hus. Jig har en-
under deffa âr, vore juft icke någon onyttig underfôkning. Fúl utfaget annorlunda, ifyonerhet fôr var Allmoge, hvortil tjanade dă hans arbete, livartif jordens valfignelfe? Men, - byr tian lade fordoin; kan Boudens váknåga af
 zika barn, feta hâf och vátbyggda gård, Nàgra af deffa kánnerecken hafva ándrat lig med tiderne; andra deremor kommit i fallet. Hivad koftan gården éfven med plâr taket? ftagar na ftundom Liten Lafte fin Herr Broder Frans. Det fir vál at nảgon fins, fom kan minus (padomen: an ffar ftenen i gronan dat. De, fom likyăl bảttre in den enfaldige kunna urreda, forntio dens Orakel, torde ock fäkrare gifva utflaget; om ftenen ha̛rmed fâr eller ligger i grónan dal.
faldigt vant mit öga at follja on kraft, den jag förmärkt med fin olika rörelfe beftämma , âtminfone bidraga til vexten bâde pááker och äng. Och dà jag hade rikt tilfälle at anmärka, huru på förffnämnde ărens kalla och fnöiga vintrar famma kraft icke kom til utbrott förr än emot Augulti månad, har han deremot efter niotiotalets vintrar, fom med ringa fnö, liten köld, àtminftone med korta köldens rådande Kif? ten framgått, $i$ fin rörelfe och vanliga för vexterne átföljande gagnande väderlek icke öfverfkridit Maj månads flut. Här hade jag anledning at omnämna åtkilnaden, förmanerne och $/ k$ kadan i bägges vidd genom denna kraftens fenare eller tidigare pả året infallande förändrade rörelfe: nämna huru olika fkörden fkall utfalla bảde i foder och i kärnans vigt; huru olika grunden derigenom äfven lägges til påföljande ârets väderlek och fkörd; huru fjälfva gödningse ämnena fkola för àkern blifva af olika kraft; huru trefnaden för Landdjuren äfvenfom rörelfen ibland hafvets inbyggare jämväl fkall olika upkomma; men jag har redan genom detta utkaft blifvit dragen för lảngt ifrån mit närvarande färemảl ; den electrifka kraftens ftarka rörelfe fiftlidna år. Man har kunnat märka den $\mathbf{i}$ följande:

## 13

1:o Pa marken och med dirsvexten: Torka och hârdt åkerbruk gynnade icke pả denna ort 1796 ârs höfffäde. Följande bar* vinter var icke heller til des förmån. Utfigten var klen näftan på hvar enda àker omkring Bältens fränder, hvilken äfven höften förut nog alfvarfamt hemföktes af brảddmafken. Vảren kom. Hela April månad framfkred utau nàgon förbättring på våra gärden. Man erhöll en efterlängtad Maj. Men hälften deraf förflöt under Mars och April månads torrköld och täta froftnätter. Alla denne månads glada märkelfedagar faknade gamla kännetecken. Korsmeffa fin angenäma fogel. Erik des bomärke pả runftafven, fina fägnefama ax ännu flere dagar ofynliga; fả at med hans vanliga årsmot intet behag. Göken hade väl någon gång på fin bara quift bâdat ankomften, men Flora var pầ intet fätt prydd med löf, blommor och fit gröna bräm, at emottaga Landets gamla Patron. Omkring hans dag inföll likväl den förändring, fom àterlifvade vårt ivaga hopp. Följande utdrag af mina anteckningar תkall vidare uplyfa det:
Maj 15-16 började upflod vifa fig vid Ofterfjöns ftränder efter 136 dagars ebb, ftundom farkare än nágon (kär bonde kan minnas.

17-18 fortfor vattuer at Atiga. Barome. tern föll. Vinden fprang ofta, och motfols. Luftfrömmarne gingo fridige.

19 förmídâaggen vâftanvind, god blâf, fprang utan minfa mellanlugn til lika ftark offtanvind. Pheenomenet, artigt at obfervera, var obehagligt at pâ ftörre fjö uthärda. §amma dag fleg upfloden något öfver medium. ")

20-21 Nederbörd började nu komma. God upflod. Luften lâtt. Ljudet gallt. Ljuset och färgerne ganfka liflige, dà de kunde ifrản klar fol obferyeras.

22-95 Förändringen fortfor. Nu anmärlco tes höftvexterne. Ràgen, ännu föga i balja, bürjade farkt fljjuta bade i hjertftrà och fido/kott.
$24-25-26-27$ Ömfom ffark nederbörd. Upflodens och barometerns rörelfe derefter. A/kan lät en och annan gàng höra fig.
\%) Sju quarter äro den ungefárliga jámna Scola, pà hvilken utfio och upflod tôper, Under ftormar pì oftlig kant öfverkrider ftundom upfoden deffa gránser anfenligen, men den varar icke tange.

## 5

28-29 Väderleken lika med,föregảende dagar. Mera kyligt än varmt. Höftăt den hade nu vannit anfendig förkofring. $30-31 \mathrm{Nu}$ vifade fig axen sllmänt. Rägen pâ femte quarteret hog. wh then

Juni mảnád inföll mêa lika gynnande väderlek för vexterne. Den 16 hade Rägfäden derigenom vunnit full högd ända til 13 qvarter, ftadgade fig fedan och vifade den 19 förffa blomningstecknén. Min mening är icke, at af des hafliga tilvext göra flutfats til den drifvande elefrifka kraften, ehuru det är nogfamt bekant, at jämväl i jämngoda årgảngar naturen fordrar mycket ftörre tid dertil. Faft mera flutar jag til honom deraf, at glesa, klenvexta ftrản och dảliga mafktuggor flcapades äfven til liggfäd, och at Landmannen vann en fkörd, fom med fkäl kan räknas til de bättre. Sanningen häraf vifar fig bäft i Sädesboden. En min granne, fom har medelmåttig jord, men brúkar den väl, (icke deftomindre vifade 1796 ảrs höft nog klen brâdd,) gaf mig om fin ârsvext făljande fäkra upgift:

Efter $2 \frac{z}{4}$ tunna Hvete, aftrölkat 47 tr .

|  | 9 tunnor Rảg |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 2 tunnor Arter | 90 dito. |
|  | 3 | tunnor Korn |

Qho. En annan Granne, hvars ảkeriord ät fark lera, frảgades om vigten af hans Råg. Köpmannen, fvarade han, fom med knot tog Ragen emot 4 R:dal. 16 fkill. Jkickade mig mycken tack tilbaka, emedan vigten fanns 14 Lifsp. 15 marker pà tunnan.

Skördeh af ängsmark fvarade ingalunda emot den gifvande äkern; men gräsvexten blef här à orten under des meft ömtảliga గkifte fkadad af ftarka froffnätter.

Vảra träderâkrar gåfvo lika fora bevis om famma drifvande kraft, ty knapt har nảgot år i jämnlik mon med det förlidna fả litet erfatt mödan at fria dem frản ogräs. Detta trotsade all tuktan; och ibland annat hade Landmannen mefla befväret af alla möjliga flag vildrofvor, fom Hoffberg upräknar. De vexte til den frodighet i blad och rötter, at deffe fiftnämnde, imellan anvägsträdet i vanlig tid och tils fầningstiden inföll, vunno öfver et halft qvarters diameter. En förfândig Landman rönte $i$ fynnerhet den befynnerliga omftändigheten pä fit gärde, at han hemtade frukt där han icke fảdt. Men de kunnigare mảga förklara huru et vildt och urartadt frö kunde erhålla den godhet och förbättring,

## 17

tring, at deffa rofvor allmänt famlades; och nyttjas i denna ftund för bảde männifkor och kreatur. Jag . Ikulle kunna anföra flere fällfamheter, til bevis af närvarande fak, men tycker at jag tilräckligen följt den eletrifka rörelfen pả marken, Han vifade fig

II:o 1 Luften. Man har på âfka och ljungeld i allmänhet ingen annan mâttflock, än huru ofta och huru flarkt hon rör fig. Men om dagarne fkulle upräknas och beftämningsorden fvagare och flarkare tilläggas, blefve hela underrättelfen för Läfaren: at hon gick fả. Nâgra andra omfländigheter ãtfölja här detta förfärande phoenomen, fom närmare gifva des ftyrka tilkänna, och deffa torde ännu i ljungeldens rörelfe framlidne fommar kunna ihogkommas och igenkännas. Til dem höra förft timarne pà dagen, under hvilka àfkan bullrar. En uplyf̂ invånare i Hufvudftaden ftadfäftade famma fäkra obfervation, hvilken icke kunde undfalla min eller nảgons upmärkfamhet, fom derpả gaf akt, nemligen : huru detta phoenomen näftan dagligen vifade famma art och ordning, efter hvilken âfkan rör fig i Söderländerne, och det fâ, at molnen redan elrogo fig tilhopa imellan kl. 9 och $10 \mathrm{p}^{\text {T}}$
dagen; ljungade häftigt omkring kl. 11; ännu farkare under de ftunder folen viffades öfver Meridianen, dà à $k$ kmolnen tappert aflöfte hvarandra; fortforo pả lika fätt intil kl. 2 och 3 , hvarefter alt mindre och mindre täta flag gåfvo tilkänna, huru hon ville uphöra fin vanliga tid omkring k1. 4. Denna enfama rörelfe-art förklarar tilräckligen, hura Zona Frigida hade förlidne fommar nảgon dryg del af vändkretfarnes eleftrifka eld. Vidare hör til utrönande af famma phoenomen, färgen pà ljungelden, antingen den är eldröd eller blekblả, liknande chriffallens ljusffrảlar. Denne var föränderlig, ofta äfven iet och famma moln, dock tycktes den fiftnämnde oftare förekomma ungefärligen fäfom 3 emot 2. Ytterligare :

Om rörelfon forceàr djupare witi eller fiänfidan molnen, da man endaft fer ljungeidens bägiting, ellar om den Jker binfidan molnen, di bela blixien ides bruena framfart đr fór ogar fywlig. - Denne omftândighet beror icke-ringa af, i hvilken fynvinkel molnet flảr, alvenfom af elditràlens diresion. Men merändels fyntes ljungelden hâlla fig under mofien.

Om âfimalues för fig närmave eller fjermace jordsm. - Ehura detta forekom

## 19

ögat på tâmmeligt affấnd, hann jag likvât fom oftaft icke at rakna nio eller tio urknäppar imellan blixten och dundret.

For huilken vind ifkmolnen rota fig. - Hela fommaren igenom meft i fydvelt kofa. Nägon gâng med vefian och nordveff. Tvâ refor endaft märktes molnet firyka undan för et annat pả nordofllig kant, och ljungade i en befynnerlig blekhvit eldfrâle. Jag har obferverat famma färg i den blixt fom ljungar i ftarka bagelmoln.

Hurudan Iukten kdnnes. - Stundom fvafvelagtig; oftare fom ängan af löpande toma quarnftenar, dock ingen gảng i den grad, fom den 4 Augufti 1783. Ándteligen om âkan vifar nảgon flark benägenbet at fla ned. - Olycksfkador onämnde, bära Bâltens fränder, berg och fkogar, genom et och annat rysligt minnesmärke, ännu vitnesbörd derom. *) Det är vifst et
*) En hederlig man erhöll hảr et ofồrmodadt bevis, huru varlamt och förfigtigt olla förvaringsmedel emot àfkan böra nyttjos, Han hade hört, jag vet icke af hvilket klokt orakei, at en på marken omffjelpt gryte vore för gàrd och hus af famma nytta fom en afkledare, hyilket ock1a beviftes, Molnet nalkadea
farkt bevis på en Guddomlig Förfyn; fom bevarar ftäder, at icke et enda åfkflag gjort någon fkada i Hufvudftaden, hvars electrißka tilfälligheter ftraxt fkola anföras fảfom vida ftörre än de, fom kunna hafva rum på Landsbygden.

III:o 1 bafvet. Bottenvexternes frodighet fiftlidne fommar gifva icke tviftigt bevis om electrifka kraftens verkan i detta element. Deras både bladrikhet, täthet och högd öfverfkred fả aldeles vanligheten, at fkärbonden icke kunde minnas nảgot dylikt; och kunde icke ens rätt nytaja nảgot notvarp pả gräsbotten. Denna hafsvexternas frodighet torde til äventyrs tilikrifvas en ftarkare värma. Men, utom det at varmare fomrar än den förlidne ícke vifat någon likhet med anförda händelfe, antager icke vattnet under fomrar med râdande upflod, fâdan fom âr 1797, nâgon flark och drifvande värma. Det Ikulle väl fynas vara nảgon bättre grund med de gamles bekanta ordfpråk: bvad
gảrden: Rảdet blef efterföljdt, men den gode mannen hann icke vảl in i förftufvan, án Jjungftrâlen under fôrfărligt brakande dansade omkring hans gryta. Obftupuit - vox fauciInus bafit. Händelfen vifar en ganfka fark eleftrifk kraft, rảdande, vid fjälfra jordytan.

## 21

gagnar dook regnet i fjö? Dem tycktes där vara neg vatten förut. Men detta kan med et fannare befvaras, at fyn bär fak bäfla vitsord, och fiörre flutkonft behöfves icke för at bevisa, huru äfkregnet (aqua meteorica) rätt fả väl vattnar hafvet och des alfter til gagns, fom det vattnar vexterne pả det torra. Imedlertid, dả fkärbonden icke kunde komma till rätta med fin not, gick fikken fri, och detta var en betydlig orfak til den brift fom var deraf och den dyrhet hvarmed Hufvudftaden in på fommaren måfte lösa honom. Naturen hushàllar för männifkan. Hon fâr icke taga alt pà en gâng, och följden med fảdana ăro gångar är altid tilvext och förökelfe i hafvets rika vifthus.

## IV:o I Jkogen. Ârsfkotten här gifva

 et icke mindre fäkert bevis pã en kraftig och drifvande ârgâng. Men härvid bơr erinras, at mảttftocken icke kan tagas af förflutna ảrets fkott, ehuru vackra de än dem har Naturen, enligt vanlig framgång, användt fförfa kraften. Deffa fkotz hvilKa innan fit förfta år kunnat hinna nágot öfver förfa quarteret, fkall man pã ungfios i vextlig jord med förundran finna wnder âret 1797 hafva fkjutit ända in pä

## 22

femte quarteret, utom vackra och talrika fidofkott.

V :o Âcer pâ marken. Landmanneris Torgvaror kunna bäft beffyrka inbergningens fvarighet. Den giorde honom ofta rảdlös. Hjälplös är han meft under fàdana ảrgãngar, dả flere nödige händer faknas, at under torrvädrets mellanflunder rycka en rik årsvext undan faran. För flere Landmän var här á orten omöjligt at begagna vanlig fâningstid. Mânge fingo icke tilfälle dermed förrän omkring medlet af September; hvarföre man ock hade all anledning at frukta huru med höffädet fkulle aflöpa. Senfảdden tog icke defiomindre lofven för den tidigare, och vifade i fin drift, breda blad och angenäma höggröna färg allmänt här á orten den framgång, hvilken för detta âr gifver âtminftone fägnefamt hopp. Det är nogfamt bekant, huru öfverflödigt regn gemenligen utfläcker jordens drifvande kraft, famt gör hänne drungen, fur och fjuk. Förlidne höft fkedde tvärtom. Dâ denna fällfama händelfe icke tvetydigt vifar bảde orfaken och verkan i en râdande electrikk rörelfe, gifver han all anledning tit efterfinnande, huru vida Läran om eleçrifka kraftens upväckande genom konft icke

## $\because$

kunde blifva ganka nyttig för Landmannen. Ār det en och famma kraft, bảde den fom vifar fig i naturen och pâ vexter, plantor och djur, under áfka och regn; famt den, hvilken af konften upväckes genom allmänt bekanta machiner? Beror denne filfnännde til fin ltyrka och grader jcke enfamt af machinens rörelfe, utan ock af luftens mer eller mindre electrikka beSkaffenhet, fă hafva de, hvilka dermed förfå at umgås, bäfia och fäkrafte anledning, at af denna kraftens fvagare eller flarkare rörelfe, til exempel i Maj och Juni mânad, fluta fả yâl til inftundande väderlek, fom til ărsvexten. Men hvad i fynnerhet fkulle lända Landmannen til förmản vore kännedom af des rörelfe, ftyrka och grader vid infallande fâningstid i Augufti och September mảnader. Jordens drift och bördighet har väl i alla fall ât-先illiga fäkra kännetecken, Men de anförda fkulle ändock mycket fäkrare fäga honom med hvilken fäkerhet, med hurudant Bruk, och om han förr eller fenare bör gả fâningstiden til mötes, pà hvars noggranna begagnande bâde enfkild och allmän välfärd fâ mycket beror.

## V:o Hófmânadernes ganfka omfkifian-

 se viderlek meddelar fifta utflaget om
## 24

den fnart ännu fortfarande electrifka rörelfen. Det är icke fällfynt, at fnöfall, ömfe froft och bar mark pläga omikifta hela förJuls vintern. Men deffa ombyten förhảlla fig merändels fâ, at drungen och fugtig väderlek varar nảgon-tid, äfvenfom froft och köld, ftormar, Iugn och uphâllsväder rảda fina kiften. Sifflidne höft föllo omvexlingarne fả tätt imellan alla möjliga luftens, förändringar, at de ofta inom dygnet genomlöpte hela compafsen. Froft och fnö föllo icke fâ fnart, fom jorden i lika haft kaffat bägge ifrân fig, hvarföre icke mindre än nảgra och fyratio märkbara förändringar kunnat räknas. Flere Naturkunnige hafva anmärkt om vindarne, hvilka bảde gifva och medföra väderlekens befkaffenhet, at de icke hafva fin uprinnelfe och grundorfak i den ort, hvarifrản de blâfa, utan fnarare i den ort, hvartil de bläfa. Är denna anmärkning fann, blef följden ganfka naturlig för hela Landfträckan imellan Bälten och Vefterhafvet, at kallare nordanvfndar fom oftaf Skulle infalla, icke allenaft i grund af årets tid, utan faft mera deraf, at luftmaffan öfver famma landfträcka faatt hela höften utan märklig förändring i en ganfka lätt och utvidgad befkaffenhet. Men lika naturligt, lika haftigt och ofta Ikulle äfven de

## 25

yarmare funnarivindarne dragas tilbaka af bâde jord och luft, i hvilka, under fommar och höft/kiften, en ovanligt ftark electrifk kraft rört fig, famt imellan hvilken och de varmare funnanvindar en natarlig dragningskraft verkfamt mảfte vara râdande. I följe häraf och om gamla märken eljeft beffả, nemligen at jorden redan hunnit et godt ftycke om ftarbraket, utan nảgon ftadga i väderleken; at vattnet ännu vid början af Januarius var oroligt i Öfterfjön, och at marken faknar käla, torde ombytlig väderlek fortfara äfven int på vintermânaderne med bittra men korta köld-Ikiften, fmärre men oftare fnöfall, famt flundom blidt och töväder helft i Februari; pâ hvilka förändringar ingen rätt fladgad väderlek lärer intreffa, förrän omkring dagjämningstiden, dả âter en torr och kall vår med fina befvärligheter flâr at förvänta. Här företer figg äfven tilräcklig anledning, at desförinnan förmoda jämnare och mera fadig väderlek; och detta prognofficon bygges jämväl pả gamal god grund. Naturens vanliga framgảng är ingen annan, än at ftadgad väderlek mâfte en gång komma efter föränderlig; och denne fiftnämnde har man med nàgra korta mellanfkiften näftan i nio mảnaders tid uthärdat.

Sammanhanget imellan denna ovans ligt ftarka, famt i följe deraf märkvärdiga elefrifka rörelfe och den Kattlägtet ठfvergăngne Peften, faller icke fvărt för en uplyit eftertanke at utreda. Denne Peftart har pã Landsbyggden förekommit fkonfam. Nägra mera befynnerliga fymptomer hafva likväl under deras fjukdom forefallit, och ibland dem en flags yrfel, hvarunder de med haftig morrning och fräsning fprungit högt up pả väggarna. Merändels hafva Kattorna här gaatt igenom peft-arten. Nảgra fâ hafva deraf dödt. Men at i Hufvudffaden fkulle hända tvärtom, dertil äro flere orfaker. Dà man har all anledning at igenföka grunden til deffa djurs fjukdom i ofta nämnde electrifka rörelfe, har Stockholms naturliga läge at meddela Staden flera farka electrika tilfälligheter, en god del i berörde ovanliga händelfé. Omgifven pả tvänne fidor af fött och falt vatten, och omkring des öfriga omrâde af dels fkogbevexta, dels höga nakna bergsklippor, fom i fina inälfvor icke fakna metallầngor, hvilka hafva en egen och färfkild dragningskraft til äfkmolnen, ligger Staden fâfom en centralpunkt, öfver hvilken deffa, äfven af andra anledningar, fkola ftöta tilfammans. Om man derjàmte erimrar fig, haru luften

## 27

i ftora Städer mâte vara befkaffad och hvad várt eget Lands Naturkunnige deröfver til oplysning meddelt; huru anfenliga maffor af electrifka ämnen en fädan mängd af männifkor och djur Skola hafva at aflemna; huru alle i dem famlade metaller och alla handverk fom dermed omgàs: alle hetfige droguer i alla Laboratorier, alle bakugnar och bryggkettlar, alla rykande Thé - och Caffe-pannor icke oberäknade: hurn alle deffe beftà och afbörda hvarjehanda dem tilhörige andelar och ingredientier i den luft, fom omfider mäffe utbrifa och rena fig; erinrar man fig alt detta, bör man icke förundra fig, at famma -eld lâter nảgon gảng känna fin famlade ftyrka i âterflagen. Den treffade Kattllägtet, fom icke kunde uthärda en fâ ovanlig rörelfe, och hvartil äfven fom en orfak torde fâ läggas, at i Hufvudfaden icke kan finnas den tilgâng pà det lindrande och ftyrkande näringsmedel, hyilket för deffa husdjur icke falunas pá landsbyggden.

De äro, fom man ver, ganika electrifka. Här behöfves fäledes icke vidlöftigt utreda denna deras kända egenkap: huru den äfven med blotta händerna blifver uptäckt och märkbar: huru man ge-
nom konft, faftän i ringa grad, kan erhâl-- Ia den electrifka ftöten frản djarets nos: huru derföre barn med famma djur pläga under åfkans rörelfe anftälla hvarjehanda förföls, fom dock icke altid äro fả förnuftiga, icke heller fâ rảdliga: huru ändteligen hela djuret under des hvila och fömn i mörkret med fina derunder gniftrande hår förekommer lik en fnarkande electrifk fvarfital. Blott en enda des egenfkap fkall vara nog at fäfta upmärkfamheten, och tilräckligen beflyrka djurets electrifka natur. Nemligen des ftarka fammandragningskraft, om hvilken den berömde Danke Profefforen Abilgaard fäger, at Katten ibland mindre djuren har honom ganfka flark och utmärkt. Katten har i fin natur en och annan befynnerlig vidrighet för männifkan. Han fkulle blifva hännes husvän, och erhöll derföre i erfättning en utmärkt blandad fägring och fnygghet i fina hâr, vänlighet i fit upförande och i fin enkla gảng en folthet, fom pâ fit fätt gör honom vä̈rdig Lejonets flägtikap, och fom på något affầnd föreftäller honom fåfom et litet högdjur. Men dả hans kall äfven blef, at med haftigatte anfall rufa på fit fnabba rof, gaf naturen honom den förmågan, at draga fig tilhopa näftan til hältten mindre rum, än hans hela kropp-. vanligt intager.

## 29

Här torde vara öfverflödigt at bevisx, huru denna djurets fammandragningskraft hel och hâllen tilhör och faãr i naturlig förening med hans electrikka egenfkap. Det lär fâledes vara lika klart, at famma egenfkap flår i gent och motfatt förhallande til bàde luftens och eldens eller äfkans eleftrilka rörelfe', hvilken fiftnämnde de Naturkunnige funnit fkäl at tillägga den ftarkafte utvidgande kraft. Dả nu den elefrifka rörelfen, fom förut är tilräckligen beftyrkt, bảde utan och med utbrott i. ljungelden, var förlidne fommar och höft aldeles ovanlig, fâ följer deraf, at djurens nyfsnämnde egenfkap fkulle blifva förftörd, om endaft en enkel motfatt kraft rådande hade rört fig i den luft där de fkulle lefva. Men följer med electrifka elden något materielt ämne, $i$ och hvarmed kraften rör fig, var detta för Kattllägtets natur en nog tydlig peftimitta, Ej allenaft djurens fâ och tunna mukkler och fibrer, i hvilka, fáfom nyfsnämnde Profeffor fäger, deras anfenliga electrifka kraft är fammandragen, fkulle deraf ovanligt ftarkt angripas, utan ock hela deras kroppsbyggnad lida: famt alla fảdana fymptomer upkomma, fom tydligen utmärkte et förftördt nervfyftem, dả de fmảningom faknade matfmältnings - förmâgan och kraften
at gå, röra fig och draga fig̀ tilfommans, hvarpả döden flatigen mâfte följa. Händelfen bör fâledes icke väcka annan förundran, än at fâdane voro orfakerne, fâdan följden. Här föregick en rörelfe i naturen och i det befynnerliga element, fom lät röna, och kunde lảta Kattlaägtet erfara fin verkan; men icke nágot annat djur, ei en gảng Häffen. Ty ehuru denne är bảde flarkt elefrifk, famt har en betydlig, ehuru för ögat mindre märkbar, fammandragningskraft, hvarigenom han i et ögonblick ifrân fit flarkafte galopp tvärfacdnar, är likväl denne fördelad pâ en vida förre mängd kịttfulla fibrer ach nerver, form kunde hâlla honom fkadeslös i faran. Hela berydelfen af Kattornas befynnerliga Peht bhifer faledes näftan den famme, fom dá en flark väderil rafar öfver en fkogspark, och fiörtar alla träd, hvilka icke hafva nog flarka rötter at uthärda formen. Betydelfen bör likväl icke i alt förkaftas, Vid märkliga förändringar plagar naturen vifa et och annat tecken. Knapt kommer nảgon florm, om hvilken fjümannen icke crlâller nágon vink. Ingen färre jordbäfning infaller, fom icke torut Kkickar varning. De gamle voro i vilfa ftycken fkicklige obfervatorer. De hafva anmärkt om ftark brâddmafk, at des

## 31

mera härjande framfart betydde goda ărgângar. Under 1789 års lopp förtärdes näftan hela Landets höft-fäde af denina obudna fnåla gäłt, men betydelfen flog in med gC-talets härliga ảrgảngar. Kan hända, at naturen $i$ anförda befkrifna händelfe med Kattllägtet gifvit vink om en ftörre förändring. Kanßke jämnkar väderleken fig tilbaka i någon likhet med äldre ärgångars befkaffenhet, eller infaller någon annan oväntad rörelfe, Mycket beror af vindarnes verkan i Februari och Mars månader. Men jag fkall icke förgäta vilkorligheten för alla prognofticaz

Männifkan Jpár. Allmagien râr.



[^0]:    Deffa äro allmäna begreppen rörande denna kraft. Mig fâfom Landmaz har

