KUNGL. SVENSKA
VETENSKAPSÅKADEMIIEN

PERSONFÖRTECKNINGAR
1739—1915

UTGIFNA AF
E. W. DAHLGREN

STOCKHOLM
ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A-B.
UPPSALA 1915
ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.
FÖRORD.

Då Kungl. Vetenskapsakademien år 1873 såsom inledning till serien af »Lefnadsteckningar öfver sina sedan 1854 aflidna ledamöter« utgaf en förteckning öfver samtliga personer, som hon dittills med sig förenat såsom inländska ledamöter, uttalades förhoppningen om, att en fullständigare och korrektare förteckning framdeles skulle kunna utkomma. Ett därå syftande beslut, afseende denna gång framläggandet af förteckningar öfver såväl de svenska som de utländska ledamöterna, fattades redan den 14 december 1904. Anledningen till att detta beslut icke tidigare blifvit verkställdt har väsentligen varit den, att en person, som då påräknades för insamlandet af de biografiska uppgifterna, blifvit förhindrad att utföra uppdraget. Sedan undertecknad åtagit sig även denna del af bestyret, har han, i samråd med akademiens sekreterare, ansett sig böra utvidga arbetet genom tillfogande dels af förteckningar öfver personer, hvilka stått i förbindelse med akademien i annan egenskap än såsom egentliga ledamöter, dels af förteckningar såväl öfver akademiens funktionärer och egna tjänstemän, som öfver befattningshafvare vid de statsinstitutioner, hvilka blifvit ställda under akademiens inseende, dels slutligen af uppgifter om af akademien utdelade prisbelöningar.

De biografiska data, som meddelats, hafva måst hållas inom en strängt begränsad ram: de afse personernas förhållande till akademien, deras födelse och död samt deras huf-
vudsakliga lefnadsställning. I kortfattade inledningar till de särskilda afdelningarna haft lämnats redogörelser för de olika personkategoriernas och institutionernas uppkomst och utveckling.

Att mera allsidigt teckna akademiens öden och verksamhet har icke legat inom utgifvarens uppgift. Genom framställning af de personhistoriska konturerna till en sådan teckning torde dock ett förarbete vara gjort till KUNG. Svenska Vetenskapsakademiens historia, som helt visst en gång i framtiden skall finna sin skildrare. Vid den betydelsefulla tidpunkt, då akademien tager sitt nya samlingsrum i besittning, har framläggandet af detta förarbete ansetts äga berättigande.

Stockholm den 10 november 1915.

E. W. Dahlgren.
# INNEHÅLL

<table>
<thead>
<tr>
<th>Förord</th>
<th>111</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I. Akademiens beskyddare</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Hedersledamöter.</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Svenska</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Utländska</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Svenska ledamöter</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>Efter tidstidens följd</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>Efter klasser.</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>Klassindelningen af år 1798</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>» af år 1821</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>» af år 1804</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Utländska ledamöter</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>Efter tidstidens följd</td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>Efter klasser.</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>Klassindelningen af år 1821</td>
<td>171</td>
</tr>
<tr>
<td>» af år 1904</td>
<td>171</td>
</tr>
<tr>
<td>V. Korresponderande ledamöter</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>VI. Ämnessvänner</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>VII. Funktionärer och tjänstemän.</td>
<td>19</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## A. Akademiens styrelse och förvaltning.
| Preses | 191 |
| Vice preses | 196 |
| Akademiens seniorer | 197 |

## Utskott, Inspektionsutskott, Kommittéer.
| Inspectura æraril, Förvaltningsutskottet | 199 |
| Redaktionsutskottet | 200 |
| Beredningsutskottet | 201 |
| Valutskott | 202 |
| Inspektorer | 203 |
| Biblioteksnämnden | 205 |
| Naturskyddskommittéer | 206 |
| Fullmäktige för Nobelstiftelsen | 207 |
| Nobelkommittéer | 208 |
| Akademiens Byggnadskommittéer | 209 |

## Sekreterare
| Sekreterare | 209 |
| Vice sekreterare | 211 |
| Arkivarier | 212 |
| Notarier | 213 |
| Amanuenser, Kanslistor, Kopister, Skrifbiträden | 215 |
Skattmästare ........................................ 217
Bokhållare, Kamrerare ................................
Kontorsskrivare, Bokförare ........................ 218
Kalenderredaktörer .................................. 219
Ombudsmän ........................................... 220
Arkitekter ............................................ 221
Ritmästare, Ritare .................................... 223
Gravörer ................................................

B. Akademiens institutioner.
1. Astronomiska observatoriet.
   Astronomer ........................................ 224
   Biträdande astronomer, Amanuenser ........... 225
2. Thamiska institutionen
   Lektorer, Professorer ............................ 228
   Custos machinarum ............................... 
3. Fysiska institutionen ..............................
4. Kemiska institutionen ............................. 229
5. Akademiens samlingar.
   Intendenter ...................................... 230
   Föreståndare .................................... 232
   Vetenskapliga biträden ........................ 233
   Trädgårdsägare .................................
7. Kristinebergs zoologiska station ............. 234
8. Biblioteket.
   Bibliotekarier ................................... 235
   Amanuenser ....................................... 236
9. Berzeliums museum ............................... 237
10. Instrumentmakerierna
    Matematiska och fysiska ....................... 238
    Optiska .........................................
    Meteorologiska ................................ 239
    Astronomisk urmakare ........................
    Globverkstaden .................................
11. Akademiens Nobel institut.
    Inspektorer ..................................... 240
    Föreståndare ................................... 241
    Amanuenser .....................................

C. Statsinstitutioner under akademiens förvaltning.
1. Naturhistoriska riksmuseet.
   Intendenter öfver det zoologiska museet 1819—1840 241
   Förste intendenter från 1841 .................. 242
   Intendenter från 1841
   Vertebrafördelningen ..........................
   Entomologiska fördelningen ...................
   Evertefördelningen ............................ 243
   Mineralologiska fördelningen ................
   Botaniska fördelningen ....................... 244
   Paleozoologiska fördelningen ................
De i detta arbete återgifna vignetterna af J. Rehn, Floding m. fl. äro hämtade från den äldsta serien af Vetenskapsakademiens Handlingar.
I.

BESKYDDARE.

Ehuru akademien genom den kungl. stadfästelsen af hennes grundregler den 31 mars 1741 ansåg sig ställd under den regerande konungens beskydd, har konung FREDRIK I aldrig officiellt burit titeln af Akademiens Protector.

1747—1751.

Arffursten ADOLF FREDRIK.

I sammankomst den 7 mars 1747 väcktes förslag om att arffursten skulle tillfrågas, huruvida han »ville åtaga sig Academiens protection», och den 14 i samma månad »berättade præses (herr Brovallius), att Hans Kongl. Höghet på det nådigaste mottagit Academiens proposition, förklarande sig det han ej allenaft ville vara Academiens Protector utan åfven-väl ledamot».

1751—1771.

Konung ADOLF FREDRIK.

Akademien uppvaktade konungen den 27 mars 1751, hvarvid konungen förklarade akademien sin nåd och »förbehöll sig att framgent såsom tillförene vilja vara Academiens Skyddsherre och Protector«.

BESKYDDARE

1771—1792.

Konung GUSTAF III.

Då akademien den 19 augusti 1771 uppvaktade konungen, höll preses (herr SANDEL) ett kort och välförfattat tal samt gaf Academiens underdåniga önskan tillkänna, det ville Hans Maj:t i nåder tillåta Academien att kalla Hans Maj:t, det han redan länge visat sig i självfa verket vara, Academiens höga Skydsherre. Hans Maj:t svarade härpå ganska nådigt och gaf sitt bifall till denna ansökning, försäkrande Academien om sitt hägn och om sin vänskap.

1792—1809.

Konung GUSTAF IV ADOLF och Hertig CARL af Södermanland.


1809—1818.

Konung CARL XIII.

Den 12 juli 1809 tillkännagaf preses, herr AF TIBELL, att han anmält Academiens underdåniga önskan att medelst underdånig uppvaktning i djupaste underdånighet få utbedja sig Hans Maj:ts fortfarande protection; härvid hade konungen försäkrat akademien om sitt fortfarande beskydd, men förklarat sig alltfor upptagen af allmänna ärenden för att kunna lämna akademien enskildt företräde.
BESKYDDARE

1818—1844.

Konung CARL XIV JOHAN.


1844—1859.

Konung OSCAR I.

År 1844 d. 20 mars beslöts en underdånig anhållan, att akademien i konungen måtte få äga en hög beskyddare. Den med anledning häraf ifrågasatta uppvaktningen blef på konungens begäran uppskjuten och torde ej ha ägt rum.

1859—1872.

Konung CARL XV.

Akademien sammanträdde d. 12 juli 1859 för att mottaga tillkännagifvande om dess beskyddares, konung Oscar I:s frånfälle och för att aflägga trohetsed till den nye konungen. Denne hälsades såsom akademiens beskyddare på högtidsdagen d. 31 mars 1860.

1872—1907.

Konung OSCAR II

callades allt ifrån sitt regeringstillträde akademiens beskyddare, men akademiens protokoll innehåller icke någon därå syftande anteckning.
1907—.
Konung GUSTAF V.

Vid sammanträde d. 8 jan. 1908 tillkännagafes konungens bifall till akademiens anhållan, att Hans Maj:t täcktes blifva akademiens beskyddare.
II.

HEDERSLEDAMÖTER.

Svenska

Förste ledamöter 1810—44. Förste Hedersledamöter 1846—1904. Svenska Hedersledamöter från 1905.

Till svensk hedersledamot äger akademien kalla medlem af svenska konungahuset (grundstadgar d. 15 april 1904, § 5).

Carl August, kronprins. 1810 18/4—28/5.

Akademien beslöt förstnämnda datum att genom en deputation anhålla, att kronprinsen täcktes mottaga akademiens kallelse att vara dess förste ledamot; huruvida denna deputation fått företräde, innan prinsen kort därefter afreste från Stockholm, meddelas ej af protokollen.

Carl Johan, kronprins. 1810 21/11—1818 5/2.

Oscar, hertig af Södermanland, sedermera kronprins. 1816 17/1—1844 8/3.

Carl, kronprins. 1846 11/2—1859 8/7.

**HEDERSLEDAMÖTER**

Oscar, hertig af Östergötland. 1848 18/12—1872 18/9.

August, hertig af Dalarna. 1851 10/12—1873 4/3.

Gustaf, kronprins. 1877 10/1—1907 8/12.

Oscar, hertig af Gotland, sedermera prins Bernadotte. 1880 12/5—.

Carl, hertig af Västergötland. 1882 10/5—.

Eugen, hertig av Närke. 1889 11/12—.

Gustaf Adolf, hertig av Skåne, sedermera kronprins. 1906 10/1—.

Wilhelm, hertig av Södermanland. 1908 27/6—.

---

**Utländsk hedersledamot**

Till utländsk hedersledamot må, när särskild anledning därtill förefinnas, kallas utländsk högststående person, som gjort sig synnerligen förtjänt om svensk vetenskaplig forskning (grundstadgar d. 15 april 1904, § 5).

III.

SVENSKA LEDAMÖTER.

De äldsta bestämmelserna om ledamotsval innehållas i akademiens första grundregler, hvilka, förmedda med de sex stiftarnes underskrift, äro daterade den 2 juni 1739, den dag då akademien höll sin första sammankomst.\(^1\) Cap. VII i dessa grundregler, hvilket handlar om "hvad som bör i akt tagas vid en ledamots antagande", stadgar bl. a. följande:

§ 1.

Ej må någon til ledamot i denna Academie antagas, som icke hyser kiärlek för nyttiga wettenskaper och konster, och som icke äger insikt i någon viss del af dem.

§ 2.


\(^1\) Denna dag justerades projektet till grundregler och beslöt, att det skulle "till nästa sammankomst till underskrift förfärdigas:. Först d. 13 okt. 1739 omtalas detta såsom verkställt. De första grundreglerna haft aldrig blifvit tryckta.
Af bestämmelserna i detta kapitel, hvilket i öfrigt handlar om ceremonierna vid nya ledamöters introduktion och om deras rösträtt, upptogs endast stadgandet i § 1 uti de grundregler, som den 31 mars 1741 erhöll kunglig stadfästelse. Kapitlets öfriga innehåll samt de ursprungliga grundreglernas bestämmelser om »Betieningen vid Academien» infördes, jämte en del föreskrifter rörande Handlingarnas redaktion och utgifvande m. m., i en särskild författning, hvilken under namn av »Oeconomiska grundreglor« av akademien stadfästes d. 13 febr. och 1 mars 1740. Dessa regler blev emellertid icke tryckta, och själva handskriften synes redan under 1700-talet ha förkommit.

Icke blott grundreglerna utan äfven öfverläggningarna vid akademiens första sammankomster vittnar om stiftarnes allvarliga föresats att med sig fôrena endast sådana personer, som kunde och ville kraftigt befordra den nya inrättningens syftemål. I grundreglernas inledning sâges, att akademien vore angelägen att »inga andre lemmar än förnuftige, ärlige och sit fädernesland älskande medborgare, utan att binda sig hvarken til någon föreskrivven ålder, tienst och embetes värdighet, eller til et vist inskränkt antal af personer«. I samma syfte infördes i den ofvan citerade första paragrafen såsom villkor för ledamotskapet »kärlek för nyttiga vetenskaper« och »insikt i någon viss del af dem«, ett stadgande som äfven till ordalydelsen var direkt föranledt af ett vid den första sammankomsten uppläst bref från professor Anders Celsius i Uppsala, och som af denne motiverades med yttrandet, att »eljest somlige torde villa vara med allenast för namnets skull samt andra politiska orsaker«, och hvartill han lade förhoppningen, »att uti den societeten en riksråd icke skall hålla sig för god att sittja til bords med en handtverkare, som ofta kan göra riket mera nyttå än den som trampat på Parnassi högder öfver 40 år«. — »I anledning af detta bref, säger protokollet, funno samtelige Herrar godt at den därutl præcaverade omstændigheten, vid nya ledamöters anlagande, kommer til at grundreglorna infôras.«

Detsamma inskärptes ytterligare vid sammankomsten d. 6 juni, då fråga förekom, »huruvida Academien ville, såsom uti andra societeter sker, antaga någon, som bekläder et eller annat högt ämbete, til Membrum honorarium«. Med anledning häraf beslôts enhälligt, »at denna omstændigheten skall
anses såsom en ibland Academiens förnämste grundsatser, det ingen till medlem skall antagas, som icke äger sådan insigt, til det minsta i någon slögd eller vetenskap, att han därutif
kan meddela sjelf någon nyttig underrättelse, eller som skulle
draga betänkande att undergå samma förbindelse, som de öfrige
ledamöterne efter Academiens reglor åollider.

Den “förbindelse”, som här åsyftas, var ett ytterligare
försiktighetsmätt, hvarmed akademien ville försäkra sig om
ledamöternas medverkan i arbetet och åtlydnad för stadgade
föreskrifter. Enligt grundreglerna skulle hvarje ledamot aflä-
mana en egenhändigt undertecknad försäkringskrift af föl-
jande innehåll:

Jag undertecknad lofvar och försäkrar härmed på heder och åra, och
så vist jag om mit goda namn och rykte är omn och angelägen, att jag vil
heligt och obrotsligt hålla de reglor och författningar, som redan äro giorde,
el eller hådanefer af Academiens skulle komma att göras, samt att mit up-
förande skall svara emot inrättningens ändamål, nemligen Guds åra, Konun-
gen och Fäderenslandets välgång, jämte de til Academiens föresatte göromål
hörande nyttige och lofwärde vetenskapers och konsters upkomst och til-
tagande; ej underlåtandes att som en nyttig landets inbyggare och en årlig
Svensk man därtill för min del bidraga, så mycket görligt är, hvarföre jag
och vil vinlägga mig derom, att jemte Academiens reglers skyldiga efterle-
nad, med al flit och åhuga, söka att befordra inrättningens upprätthållande
och förkoping, samt att avvärja alt, hvad den samma rubba, försärga eller
omkulkasta kan, hvilket alt jag med mit eget namns underskrift och sigills
vidtryckande bestyrker. Datum etc.

Den stranghet, hvarmed man höll på dessa försäkrings-
skrifter afgifvande, framkallade emellerförd en strid inom aca-
demien — den första hvarem dess protokoll bära vittne —
 hvilken allvarligt hotade att rubba den endräkt mellan ledam-
öterna, som grundreglerna på flere sätt velat inskärpa.

Konduktören vid fortifikationen Jonas Meldercreutz, då
en ung man om 24 år, hade efter vederbörligt inval blifvit, den 15 sept. 1739, med öfliga ceremonier introducerad i aca-
demien, han hade hälsats med ett smickrande tal och slut-
lagen fått »et formulair til den vanliga försäkringsskriften,
méd tilsäjelse att til nästa gång dermed i Academiens infin-
sig». Han infann sig också, deltog ifrigt i överläggningarna,
men om försäkringsskriften blev ej tal, förr än, d. 6 okt., pro-
tokollisten Salvius tillfrågades, huruvida alla ledamöter aflä-
mnat sådana skrifter, och då han svarade, att »de vore åt-

1 I akademins arkiv förvaras ett stort antal af dessa försäkringskrifter, hvilka afskaf-
fades först genom grundreglerna af 1820; under 1800-talet åro de tecknade å tryckta formllir.
skillige, som ännu intet gifvit dem ifrån sig, erhöll befallning
att upprätta en förteckning på de försumlige.

I protokollet för den 13 okt. 1739 läses med anledning
häraf följande:

Härpå tilsporde Herr Presidenten [TH. WARE] om Hr Salvius hade, efter
Academiens sidsta befallning, gjordt någon förteckning upptå de herrar ledamötet, som ännu intet gifvit deras försäkrings skrifter in til Academien?

Hvaril Hr Salvius svarade, at de vore åtskillige, som ännu intet gifvit några försäkrings skrifter, och gaf deruppa fram en förteckning. Och som Hr Mellercreutz fants vara deribland, frågade Hr Presidenten, hvarför han ännu intet gifvit den vanliga försäkrings skriften fran sig? Då Hr Mellercreutz svarade, at han dervid hade något at påminna, hvilket han skrifteln tänckt hemställa Academiens omprövfande, men at hans dräng icke hunnit at skrifva det rent, innan tiden var inne, at han nu skulle gå up i Academien. Hr Presidenten sade, at det vid grundreglornes riktighet ej vore tillåteligt göra några påminnelser, och bad således, at han nu strax ville utlåta sig med ja eller nej, om han årnade gifva in någon försäkrings skrift til Academien eller ock intet.

Hr Mellercreutz svarade, at han ville betänka sig derpå til nästa sammankomst, om herrarna täktes lemma honom tilstånd dertil.

Men Hr Presidenten sade, at detta vore et sådant mål, som ingalunda behöfde långt betänkande; ty begärde han ännu en gång, nomine Academia, at Hr Mellercreutz skulle yttra sig antingen uti ja, eller nej.

Men Hr Mellercreutz svarade, at han ville absentera sig tils vidare fran deras sälskap. Gick därpå til dörren, men kom åter tilbaka igen och begärte extractum protocollui håröver. Hr Hölken lät honom förstå, at Academiens ingalunda behöfver skrifteligen utlåta sig i detta mål: Academien har upprättat sig vissa grundreglor at lefva efter, och så vida de vara hvar och en ledamot, innan han blifver emottagen, kuninge gjorde, hvарigenom honom lennas nog tid och råderum at förut betänckja sig, om han vil vara dem undergifven eller ock intet; så äger han sedermera ingen makt at draga dem i något tvifvesmål, utan så snart det sker, så har han också sin resolution med sig. Hvarupå Hr Mellercreutz tog sit aftråde.

En antydan om anledningen till dennes betänkligheter lämnas af LINNE, som i sin redogörelse för vetenskapsakademien uppkomst1 ytrar:

Wij gafvo då försäkrings skrifter at som ärlige svänse män göra vår förretning. Pr[ofessor] Mellercreutz blef indragen, men måste och gå ut, för det han ej ville skrifva en sådan försäkring, ty det ordet ärlige svänse män, trodde han betyda hattpartie.

Huru härmed verkligen förhållit sig må lämnas dårhän — LINNE erkänner, att han nedskrifvit hvad han (1761) i hast erinrade sig —; att icke hattpartiets organ »En ärlig Svensk« kan ha gifvit anledning till missförståndet är uppenbart, då

1 Th. M. Fries, LINNE, D. 1, Bil. VI.
denna veckoskrift utkom först 1755. Ej heller få vi förstå orden att MELDERCREUTZ »måste gå ut«, som att han blifvit uteslutien ur akademiens, ty i protokollet för den 20 okt. heter det:

Hr Presidenten låt Academiens sedan förstå, huruledes han förnuftigt några af ledamöterne vara i den tanke, som skulle Hr Mellercreutz aldeles vara uteslutien från Academiens, i följe af den tilsjälse, som til honom skedde sidsta gången. Men som detta aldrig varit hans mening, enår Hr Mellercreutz tog häldre sit aftråde, än att han ville gifva till Academiens den vanliga föräkrings skriften, som skulle bemäste Hr Mellercreutz derföre aldeles uteslutias från Academiens samhälle, så ville han än ytterligare förklaara sig, att hans mening då var, såsom han ock ännu sade sig ej annorlunda förstå denna saken, ehuru orden då i hastighet kunnat falla, än att Hr Mellercreutz skulle lika fult och fast han inteft gifver den vanliga föräkringen från sig, alt framgent considererar såsom en frånvarande Academiens ledamot eller membre correspondant. Hvarföre han också må äga frihet att få se de scientiffica eller nya rön och påfund, som vid Academiens kunna förekomma, om sådant åstundas; men att han inteft må komma tillstädies i Academiens sammankomster att rådgöra om oeconomica inom värecet, innan han förut gifvit samma föräkring från sig, som alla de andre Academiens herran ledamot endräckteligen underskrifvit. Likaväst må han dess förinnan iuta sit rum på listan efter ordningen bland de öfrige herran Ledamöter i Academiens. Härvid yttrade sig Hr Linneus, det han för sin del fant sådant vara så mycket skäligare, som han ej eller kunnat undgå att tala med Hr Mellercreutz, och att han låtit förnimma sig vara beläten dermed.

I öfverensstämmelse härmed finna vi MELDERCREUTZ' namn i ledamotslistan för 1741, men föregången af samma tecken (ett kors), som utmärkte de icke introducerade ledamöterna, och att missförståndet före årets slut var undanröjd visar MELDERCREUTZ' försäkringsskrift, som, daterad d. 24 okt. 1741, förvaras i akademiens arkiv.

Med samma noggrannhet synes man ej ha förfarit i andra med ledamotsval förknippade frågor. NIEWAELDS hemställan (d. 20 okt. 1739) att för ledamotskap skulle fordas att ha »ingifvit någon observation» framkallade intet beslut, och LINNÉS förslag (d. 25 jan. 1741), att ingen borde antagas till ledamot, »som icke förut något nyttigt rön ingifvit, eller af hvilken Academiens sig någon besynnerlig nyttta eller tjänst kan förvänta», Gillades, men ledde ej till annat än uppskof med ett då föreliggande ledamotsval. I andra fall har akademiens afstått från den stadgade betänketiden af 14 dagar och låtit förslag, inval och introduktion äga rum vid samma sammankomst — ehuru med reservation mot att sådant »måtte tjäna till efterdöme«. Vidare har uppenbarligen omtanken om akademiens brydsamma ekonomi inverkat på beslut så-
dana som det, hvilket fattades d. 28 nov. 1739, då vid tal »om sådana ledamöters intagande, som vore i stånd att med penningar hjalpa Academien på fötter, alla voro sams därö», att föreslå fyra personer, om hvilka protokollet med naiv öppenhjärtighet säger, att de, »jämte det de äro förmöge och utan bröstarfvingar, också äga vackra vetenskaper».1

En annan fråga, som i början förorsakade något bryderi, var den, huru man skulle förhålla sig för att få visshet huruvida en nyvald ledamot verkligl ville mottaga akademiens kallelse. På Höpkens förslag hade d. 29 aug. 1739 beslutits, att den föreslagne på förhand skulle därö »indirekt utforskas», men frågan bragtes på nytt å bane d. 1 dec., då Hr Alström ifrågasatte, huruvida det fattade beslutet »kunde kallas skälligt och godt». »Nu kan det hända», anförde han, »att den föreslagne blifver genom votering utesluten, så att han intet kan tagas emot till någon ledamot; då skulle den föreställning, som honom förut blifvit gjord och igenom hvilken han liksom till någon del är vorden kallad, visserligen lända honom till mycket misshtag, enär han sedan uppenbarligen förskjutes och utvoteras, hvilket ej annorlunda kan än i oträngt mål sätta denna vår späda inrättning i en slät credit hos folket.» Med gillande häraf »blef endrägteligen fastställd, att ingen skall sonderas till ledamot, förr än därö är förut i Academien tillhörönen voteradt; och så länge en eller annan till den ändan ligger på bordet efter grundreglornas innehåll, så bör sådant hållas alldeles tyst och lönligt ledamöterne imellan». Visserligen sökte preses, herr Triewald, vid följande sammankomst åter upprifva detta beslut, under förmenande att en förskjuten kallelse skulle lända akademien till mycken vanheder, men detta bemöttes med framhållande af, att genom den beslutade tysthetsplikten hvarken någon skulle få tillfälle att tycka illa vara, om han blefve i akademien utvoterad, eller akademien själf ha något att frukta af ett afslag, tillkännagifvet innan den formella kallelsen afgått.

1 Af de sålunda föreslagna, om hvilkas invai ingen anteckning förekommer i protokollen, återfinnas endast två bland akademiens ledamöter, nämligen Carl de Geer och Olof Ahl-Lööf. Då den förr endast var 19 år gammal, när han fick mottaga akademiens kallelse, är det egendomligt att finna bristen på bröstarfvingar anförd bland motiven för densamma; redan känd som zoolog, blev han för öfrigt en af akademiens verksamaste och mest framstående ledamöter. Ej heller Ahl-Lööf motsvarade såsom donator akademiens förhoppningar; däremot levde han i äradt minne i sin födelsestad Arboga genom en mångd donationer till välgorande ändamål.
Emellertid fann man snart, att även de formella kallelsebrefven kunde lända akademien till obehag. I sammanklade d. 9 mars 1745 upplystes, att kallelsebref icke blifvit utfär-dade på tre års tid, utan att man »därmed med flit innehållit«, och detta gillades af Höpken, hvilken yttrade, att »det vore ett steg gjordt med sådana kallelsebref, som vore emot Acade-miens inrättning, i anseende till den frihet man borde hafva med ledamöters uteslutande efter grundreglorn«. Man ville uppenbarligen ej gifva ifrån sig ett intyg om en kallelse, som under vissa omständigheter kunde förklaras ogiltig — »men som det fants vara en af de ökonomiska lagarne, som detta stadgade (nämligen om kallelsebrefven), så besløts, att angående denna ändring skulle Acade-miens ledamöter allmänt samman-kallas att öfverlägga« — hvilket dock ej blev af; och efter några år infördes kallelsebrefven ånyo utan något särskildt beslut.

Redan innan akademien var årsgammal, väcktes (1740 10/1) förslag om en »classification« af ledamöterna, »så att dessa delte sig till visse skiftet eller flockar efter särskildte vetenskaper, därutii hvvar och en kunde finna sig äga den bästa bøjelsen och förfarenheten, så att han kunde igenomse de rön och förslag, som i den vetenskapen inkomma«. Ett af Tihales uppgjordt projekt till en sådan klassifikation blev också d. 6 febr. 1740 godkändt, upptagande följande huvudafdelningar:

1. Astra.
2. Elementa (Experimental Physique, Arithmetique, Geometrie, Mechanique etc.).
4. Artificialia (Oeconomiske författningar, Rudemateriers uparbetande; Navigation, Commerce, Medicine, Chirurgie etc.).
5. Lingua (»De som med svenska språkets uparbetande äro sysselsatte«).

Under de särskilda rubrikerna, bland hvilka förekomma så speciella som Biskötsel, Silkesmaskars skötsel, Färgarekonst m. m., finnas ledamöternas namn antecknade. Då afsikten med klassifikationen endast var att utgöra ledning vid ärendenas remittering till sakkunniga, hafva de flesta tecknat sig inom flera vetenskapsområden, några ända till nio. Till belysning af den roll, som tillmättes 5:e klassen, hvilken skulle hafva till uppgift »svenska språkets upodlande«, enligt grund-
reglerna »et af Academiens ögnamärken», må följande d. 13 febr. 1740 fattade beslut anföras:

Ehuru Academien är ganska angelägen om Svenska språkets förbättrande, dock som thet samma ej kan komma under namn af någon vetenskap, hvilkas uppodlande är Academiens huvudändamål vid alla dess gerningar, altså kan ej Academien antaga någon hädanefter till ledamot endast för Svenska språkets skull, som ej uti andra vetenskaper, slögender och konster äger någon kundskap.

Till denna class, hvars »förman» var Höpken — enligt hans förslag skulle hvarje class hafva en sådan — remitterades i allmänhet till tryckning antagna afhandlingar för språkets hyfsande. För realgranskning och anstållande af kontrollförsök fingo de öfriga klasserna mottaga inkomna rön och skulle för sådant ändamål hålla särskilda sammankomster.

Redan 1741 (Yu) ansågs det lämpligare att uppdraga granskningen åt särskilt utsedda ledamöter »och därigenom undvika att nämna ordet class, som härtill varit brukenligen, men nu redan misshagat»; klassifikationen skulle dock äga bestånd, på det att »Academien månde veta hvilka af sina ledamöter hon äger att om vissa sakers öfverseende anmoda, utan att de sig det undandraga kunna, enär så nödigt aktas». Det dröjde dock ej länge, innan hela inrättningen råkade i glömska, och samma öde rönte en d. 25 april 1747 på försök under ett år antagen klassifikation, som skulle »tagas i akt vid inkommande handlingars examinerande samt nya ledamöters föreslående», men om hvars detaljer i öfrigt underrättelse saknas. Lika litet bestående blev den skillnad mellan »brevfväxlande» och »sittande» ledamöter, som på Linnefs förslag infördes d. 21 mars 1741. Redan i ledamotsförteckningen för 1749 äro de tecken, som utmärkte denna skillnad, försvunna.

Rätten att utesluta ledamöter hade akademien förbehållit sig genom § 14 i Cap. I af grundreglerna, som stadgade:

Men skulle någon af ledamöterne, emot förmodan, uti tvänne års tid ej ingivit något arbete eller på annat besynnerligt sätt bemödat sig för Academiens välgång, så skal en sådan ledamot, såsom varande onödig, förloa sit säte och stämma, sedan de tvänne åren äro förflutne.

Delta var ett grannlaga ärende, och då fråga därom tid efter annan väcktes, finner man, att akademien gärna sökte undanflykter för att slippa tillämpa bestämmelserna. Redan
1745, d. 23 febr., hemställden Linné, »om icke grundreglorna borde efterlevas i anseende till ledamöters uteslutande, som ej ingifvit något rön på tvenne år», men akademien beslöt att »hårofver betänka sig till nästa sammankomst»; d. 16 mars 1751 förklarades, att »emedan så få voro till städes, ville Academien ej denna gången» bruka sin rätt till uteslutning; och d. 23 april 1760, då fråga ånyo förevar om att utesluta dem, »som aldrig eller åtminstone icke på många år ingifvit något rön och icke ens kommit upp i Academien, när de varit här i staden närvarande, eller på något låtit märka sin åhuga att tjäna Academien», stannade akademien i det slut »att denna gången åtnöja sig med att påminna dem om deras skyldighet och tillika varna dem, som här tills varit försammelige, med förmodan att de här efter blifva flitigare, emedan Kongl. Academien eljest ej kan underlåta att åtlyda lagen».

Emellertid har lagen verkligen blifvit tillämpad, om man ock ej med Samuel Sandels kan säga, att »grundreglerna i denna del gått i verkställighet mera, kan hända, än många af våra allmänna lagar».

1 År 1748 uteslötos fem ledamöter, nämligen Stobeé, Stromberg, Adelheim, Hasselbom och von Walden, och 1752 en, Ferber. Det synes som man härvid förfarit utan anseende till personen, ty flera af de nämnde innehade rätt framskjutna platser i samhället. Ja, grundreglernas straffpåföljd kunde t. o. m. åberopas mot en person efter döden, såsom hände år 1742, då det ifrågasattes huruvida, såsom vanligt, »parentation» skulle hållas ofver den bekante anatomien, professor Lars Roberg i Uppsala — »dock», heter det i protokollet, »som Hr Roberg i lifstiden uppå Academiens till honom afgånga bref ej inskickat sig lefrernes beskrifning, ej med något gilladt rön inkommit, där likväl han mer än tvänne år varit ledamot, ej heller uppfyllt sitt vid Academiens början gjorde löfte att vilja skänka henne 300

---

1 Tal vid presidentets nedläggande d. 6 nov. 1711.
2 Åtgärden vann Linnés synnerliga bifall. I bref till Ervins skriver han därom: »Jag har sport att Academiens intellegen huggit till och uteslutit onyttige ledamöter för sig; det var ganska vält, det en gång skedde; det gör arbetsamme arbetare i vingården, medan några stå fåfänge på torget, det gifver estime». Linnés bref och skrifvelser, Astr. 1, D. II, s. 117.
3 För att i akademien skulle kunna »parenteras» ofver aföda ledamöter hade man d. 21 juni 1740 beslutit, »at låta ett circulair bref afgå till samtalige frånvarande ledamöterne jämte anmodan att inkomma med deras lefrernes beskrifning, antingen open eller försegnad, alt som hvor och en behagar». Till samma försummelse som Rosenho hafva många ledamöter såväl i äldre som nyare tider gjort sig skylldiga: 1767 ½s beslöt »att å nya utf harikes tidningar påminna Herrar ledamöter om deras lefrernes omständigheters uggfövande» och 1778 ½s förnyades påminnelsen, under påpekande af att »hörtils hafva ej mer än 12 af de nu levande den fullgifte». 
dr kmt, så pröfvade Kongl. Academien skäligt ej ännu något visst slut fatta, antingen öfver Hr Roberg skall parenteras eller ej, innan Academien fått göra sig underrättad, om be­måtte Hr Roberg för Kongl. Academien gjort någon disposition, hvarmedelst de utlofvade 300 dr kunna bliåva betalte». Bref i saken skulle afgå till herr LINNEUS, men denne svarade, att han icke hade kännedom om någon disposition, och på det ifrigaste undanbad sig uppdraget att kräfva arfvingarna på penningar.

År 1783 har akademien för sista gången fattat beslut om ledamöters utslutning. ROSENHANE omtalar förhållandet i dunkla och rätt tvetydiga ordalag,1 hvarför en närmare redo­görelse här torde vara på sin plats.

Den 6 nov. 1782 föreställde H. Exc. grefve HÖPKEN, huru visse ledamöter aldrig någonsin budit til att fullgöra de skyll­digheter, som Academiens lagar af dem äska, och att det så­ledes icke vore obilligt dem utesluta; men sådant borde icke ske i full academi, där de i fråga kommande utan tvivel kunde haftva sina försvarare, som sökte hindra tillställningen, utan det vore nog, om Academiens bägge secrererare associerade sig två eller tre ovädliga män af Academiens ledamöter, i hvilkas sällskap de företoge och afgjorde saken».

Detta beviljades enhålligt, men tvivelssutan fanns verk­ställigheten oangenäm, och det behöfdes förnyad påminnelse om det fattade beslutet och intrycket af den öfverväldigande auktoritet, som Höpken utöfvade såsom den sist öfverlevfande af akademiens stiftare, för att bringa saken till afgörande. Detta skedde först nära ett år senare, såsom framgår af följande:

Protocoll hållet på Observatorium d. 18 Sept. 1783.

Kongl. Vetenskaps Academiens har länge anmärkt, huru någre af dess Ledamöter ganska liket eller intet brytt sig om dess vid magt hållande; icke desto mindre har Academiens den ena tiden efter den andra haft för­drag med att lämna till dem all den stränghet, som Lagarna innehålla, i förväntan, att ett varmare sinnelag hos dessa Ledamöter någon gång skulle yppas, och att de skylldigheter emot Academien, som en tid af hinder och förfall kunnat vara åsidosatte, skulle på en annan tid, om icke med dubbel lver, dock åtminstone med något tecken deraf årsättas; men all denna

1 »Jag skulle önska icke behöfva anföra, att Academiens emot dem (ledamöter som icke uppfyllt eller öfvertirat grundreglerna) utövat lagarnes föreskrif, och kunna utplåna ur dess aktor, om dertil skulle finnas någon anledning». Anteckn. till Vet.-Akad.s historia, s. 23.
vänstan har varit föräfves, ehuru likväl 5e § i Academiens Lagar stadgar, att den af Ledamöterna, som mot förmodan ej på tvänne åra tid har ingifvit något arbete, eller på annat besynnerligt sätt bemådat sig för Academiens Välgång, skall såsom varande onödig förlora sitt särte och stämma, sedan dessa tvänne åren äro förflutna.

På det således en alltför uppenbar kallsinnighet icke måtte smitta ifrån sig, och å andra sidan en vederbörlig Esprit de Corps upplifvas, så var Kongl. Academiend d. 6 November förelåt det allmänt af den tanken, att det nyss anförde Lagens rum något strängare borde efterlevas än hittills skedt; ja, man fann för godt, att exempel ju förr ju håldre borde statueras, på det rum måtte lemmas för sådana män, af hvilka Kongl. Academiend i sina görömlad hade att vänta ett nöjagtigt biträde; i följe häraf blev beslutet, att man borde undersöka, hvilka lagen närmast anginge, och dem utesluta i Almanachan utur Ledamöternas antal. Men man fann också, att en sådan undersökning och uteslutning skulle, under allmän session, där vänkap och ynnest måst hade tillfälle att tala, minst blifva görlig; derför och till undvikande af alla svårigheter och jämförelser, så blev tillika beslutet, att en Deputation skulle afgöra saken, och Academiend dervid låta hero. Denne Deputation skulle bestå af Academiens bärige Secretare och någre oväldige ledamöter till, hvilka desse funne för godt att med sig associera.


Professoren Hr. Laurell har allt sedan år 1747 varit Ledamot af Academiend; men har under den tiden icke åstadkommit något approberadt arbete, mer än ett enda Ämnelmelse Tal, som första eller det nyssnämnde året af honom blev hålet öfver fram. Capiten Triewald.

Professoren Hr. Rosenblad har ifrån 1752, då han blev Ledamot, icke insändt någon enda skrift, ehuru han likväl en och annan gång icke alleanst fått påmärkelse derom, utan också om Lagen.

Professoren Hr. Dureus har väl för 1752, då han invoterades i Academiend, skriftvit i Acterna trenne Afhandlingar; men allt sedan icke något vidare, ehuru han likväl är Professor i en Vetenskap, där yppersta fältet gifves till nya undersökningar.

Directören Hr. Sam. Solberg har varit Ledamot sedan 1753, och under den tiden flera gånger vistats här i staden; men aldrig brytt sig om en gång besöka Academiend, mycket mindre gagna henne i några måtto.

Commerce-Rådet Hr. Mich. af Grubbens van inträde i Academiend år 1767, och för den tiden finnes en skrift af honom i Handlingarna; men några år derefter blev han utesluten i Almanachan, såsom öfverflödig Ledamot; blev dock sedermera åter upptagen igen; men derför icke befunnen mer nyttig.

Som man också icke hade anledning att förmoda, det nyssnämnde Herrar skulle händanefter blifva mer nyttige är hittills, så funno också Deputerade för skäligt, att de icke mer borde räknas ibland Academiens hundraled Ledamöter, och således icke heller ibland dem i Almanachan upptagas, intill dess att de viste så nöjagtiga prof af sin nit för Academien, att de sådant förtjente.


Detta protokoll föredrogs d. 24 sept. 1783 »uti conclave, sedan alle främmande blifvit utviste«, och blef »af pluraliteten gillad, ehuru en och annan talte för professorn Rosenblad, såsom en vid universitetet i Lund förtjänt man; men, tillägges det, »som Kongl. Academien d. 6 nov. föredret år engång afsagt sig domsättighet vid uteslutningen och utom dess nu äfven var pluralitet för deputationens göromål, så kunde på denna talan intet afseende göras«.

Afsikten med det onekligen i flera afseenden egendomliga förfarandet var, att saken skulle förlöpa helt och hållet i tysthet; måhända lyckades man här så grundligt, att den inom akademien själf råkade i glömska, ty på annat sätt kan man knappast förklara, att öfver en av de uteslutna, Rosenblad, inom akademien tolf år efter hans död hölls en högtidlig parentation, hvarvid lof ord om hans person och hans verksamhet icke sparades.1

I själfva valsättet företogs under de första åren af academiens tillvaro ingen väsentligare förändring. Tvifvelsmålet huruvisa en person, som en gång fallit igenom, kunde ånyo föreslås, löstes jakande d. 20 juni 1741, med tillägget att för sådant fall bordläggning af förslaget icke vore behöfligt. Den 18 jan. 1746 förekom för första gången, att vid ett val nejrösterna uppgingo till jämst en fjärdedel af jarösterna, och då därom ej något var stadgadt, beslöt Academien, att denna

1 Åminnelsetal öfver E. Rosenblad av J. L. Oehelius d. 14 maj 1808.
votering för denna gången skulle vara jakande». Ännu liberalare var man d. 23 maj 1747, då votering om en kandidat (LJUNGOVIST) utfallit med 19 ja mot 7 nej, »och som det således för honom allenast brast en ½ röst att blifva an-
tagen, varande 19½ tre fjärdedelar av 26 = 19 + 7, så höll man före, att en brist af ett bråk allena ej skulle utesluta någon; hvilket också igenom votering af 19 ja mot 8 nej blev stadfästad«. Men då d. 24 därpå följande okt. ånyo inträf-
fade samma casus som d. 18 jan. 1746, »uppkom någon disput«, hvilken för tillfället löstes på enahanda sätt som då, men för definitivt afgörande hänskots till Höpken. Dennes förslag, »att vid omröstning till ny ledamot uti Academien är lag denne, att: en fjärdedel af vota negativa af de närvar-
randes utesluta, men mindre gilla dess val«, antogs d. 30 april 1748, men å nyo blott för tillfället, »och skulle ytterligare efter grundreglorna de frånvarande ledamötternas samtycke inhemtas«. Detta torde ej ha ägt rum, men omröstnings-
protokollen för den följande tiden utvisa, att man tillämpat den strängare, af Höpken förordade röstberäkningen.

En fråga, som tidigt bragtes å bane, var den om be-
gränsning af ledamötternas antal. Förslag att bestämma detta till 100 förekom redan d. 4 april 1747, men uppsköts och förevar å nyo d. 25 i samma månad, då »eftersom något rådgö-
rande beslöts, att, en när antalet uppgick till 96, ej uppå treme års tid någon ledamot måtte föreslås och antagas«; dock, tillägges det, »där något besynnerligt snille skulle ådra sig, igenom ett eller annat märkeligt påfund i vetenskaper och konster, ville Academien icke hafla det utesändt, utan kunde vid något presidii ombyte, då Academien plägar vara som talrikast, med en allmän överenskommelse igenom vanlig votering antagas«.

Detta beslut synes sedermera ha ansetts innebära en be-
gränsning af ledamötternas antal till 100, ty vid flera följande
tillfällen åberopas den omständigheten, att detta antal vore fullt eller nära fullt, såsom hinder för nya medlemmars an-
tagande, och en gång bereddes af samma anledning plats för en kandidat (Eggers) endast genom att välja honom, provi-
soriskt, till utländsk ledamot.

En följd af detta beslut var ock, att man måste afgöra huru skulle förfaras, då flere voro föreslagna än rum voro
lediga. Detta skedde genom en d. 25 juni 1752 antagen »lag», som stadgade, »att så ofta det händer att flere äro föreslagne, än rum äro ledige, bör först genom fleste rösterna afgöras, hvilken af de föreslagne må den gången komma i consideration».

Under den tid, då de här relaterade beslutens fattades, hade Höpken blott sällan kunnat deltaga i akademiens öfverläggningar, men d. 24 okt. 1752 kom han åter till städes, och då nu såsom förberedelse till ett ledamotsval frågades, om några rum vore lediga, tog han till ordet och yttrade, »att den frågan vore alldeles onödig, emedan det utmärkte, att Academien skulle bestå af ett slutet antal ledamöter, hvilket vore tvårt emot Academiens grundreglor. Han visade på ena sidan, att Academien hvarkenlidereller behöfver blygas för ett stort antal ledamöter, när alla äro värdige, helst Academien efter samma grundreglor äger frihet att utesluta dem, som ej fullgjort sin skyldighet. På andra sidan varnade han Academien att i oträngde mål gå ifrån grundreglorna, emedan deras heliga efterlefnad är Academiens starkaste stöd, som härtills uppehållit henne.»

»Häröfver discourerades länge», säger protokollet, utan att något visst beslöts, tills frågan ånyo förekom d. 6 febr. 1753, då man erinrade sig, att en inskränkning af ledamotsantalet innebar en sådan ändring af grundreglerna, för hvars beslutande jämväl de frånvarande ledamöterna borde höras. Då nu detta icke skett och dessutom Höpkins förut anfördasviktiga skäl af andra ledamöter ånyo framdrogos, så blef det förut fattade beslutet stills vidare förklaradt ogiltigt och antalet af ledamöter lämnadt fritt och oinskränkt, dock med det förbehåll, att voteringar ej oftare skola företagas än vid præsidii ombyten, helst de årstider, då Academien är talrik, på det valen med så mycket försiktighet och granskning må aflöpa».

Emellertid visade sig akademien fortfarande »ganska obeñågen» att öka ledamöternas antal öfver hundratalet, och denna obenägenhet betonades vid flera tillfällen samt föranledde slopande, delvis eller helt, af föreliggande förslagslistor.

Missnöje med det antagna valsättet var ock rådande och kom till uttryck d. 5 nov. 1760, då Faggot hemställde, att därif måtte göras någon ändring »till att förekomma det ej så många promiscue må föreslås». Men »Academien fann
denna saken öm och ville hafva betänketid*, och först efter åtskilliga förberedelser, för hvilka det här blefve för vidlyftigt att redogöra, gillade akademien, d. 10 febr. 1762, följande, af utsedde kommitterade utarbetade:

Förklaring öfver Kongl. Academiens grundreglor uti de mål, som röra ledamöters val.
1. Ej må antalet af inländska ledamöter vara större än 100, men väl mindre.
2. Ledamotsval må ej företagas mer än en gång om året, nemligen vid första Præsidii ombytet, som gemenligen sker uti Januarii månad.
3. Ämnen till nya ledamöter må ej föreslås oftare än vid de fyra vanliga Præsidii ombyten.
4. Den, som vill föreslå någon til ledamot, bör sjelf vara åtminstone 3 års gammal ledamat i Academien samt under den tiden hafva visat prof, igenom röns ingifvande eller flitig närvarelse vid sammankomsterne eller genom andra vedermåen, att han älskar Academien.
6. Ingen föreslagen komme til omröstning att blifva candidat, som icke åtminstone 3 månader förut varit föreslagen.
7. Förteckningen på de föreslagne, med år och dag då hvar och en blifvit föreslagen, ligge sedan på bordet vid alla sammankomster, eller är åtminstone tilhands, att den, som ästundar, må hafva tillfälle att se den.
9. Förteckningen på candidaterne ligge sedan vid alla sammankomster på bordet, til nästa Præsidis ombyte.
10. Vid första Præsidii ombyte på det nya året, sedan ledamöterne åro nog talrikt församlade, anmäle Herr Preses huru många än lefvande ledamöter åro, och om de åro mindre än 100, hemställes Kongl. Academiens godtsfinnande, om och huru många nye ledamöter då skola väljas. När det är afgjordt, uppläse secreteraren förteckningen på alla så äldre som yngre candidaterne, tillika med hvars och ens meriter, i anledning af dens skrift, som honom proponerat. Derpå företages den andra omröst-

11. Om någon candidat vid denne senare omröstning ej fått fulla tre-fjerdedelar af rösterne, blifve han ändock än et år candidat, dock så, att han förlorar sin nummer och blir den siste af de öfrige candidaterne. Men blir han följande året å nyo utvoterad, uteslutes då åfven af candidat listan, och kan ej å nyo föreslås utan nya skäl.

12. Vid förenämnde omröstningar gällte ingenst rost, som ej vid sammankomsten då är sjelf närvarande.

13. När ny ledamot är vald, notificeras ej des val uti de allmänna tidningarne, förr än han munteligen eller skrifteligen låtit förstå, att han är nögd att ingå de förbindelser, som grundreglorna honom ålågga.


Dessa bestämmelser skulle till en början gälla under en tid af tre år; »men år 1765 kan åter komma under öfverlägning, huruvida de må förbättras, fastställas eller till behagelig tid längre pröfvas«. En ny pröfning kom dock icke efter den förelagda tiden till stånd, och de antagna reglerna fortfar att tillämpas, vare sig genom vanans makt eller därför att, såsom senare påstods, de icke framkallade något missnöje.

Olägenheterna af det komplicerade valsättet måste dock omsider göra sig gällande. Dessa påpekades i ett d. 28 jan. 1795 upplåst dictamen af herr Odhélius, hvilket föranledde, att academien uppdrog åt kanslirådet Nils von Rosenstein att i ärendet inkomma med sina tankar och afgifva förslag till förbättring.

Det memorial, som han med anledning häraf afgaf d. 10 maj 1795, gick huvudsakligen ut på, att den första omröstningen, det s. k. scrutinium, skulle afskaffas och att själva valet skulle ske så, att för hvarligt rum enhvar af de närvarande skrefve på en sedel namnet på den af de föreslagne, som han ansåge värdigast, då den som fått de flesta rösterna vore lagligen vald. Härvid framkastades den tanken, att det lämpligaste måhanda vore, att ledamöterna fördelades i vissa klasser, och att nyvalen gjordes beroende af de ledigheter, som inom enhvar af dessa uppade sig.

Frågan om klassindelning var, såsom ofvan påvisats, ingen nyhet i academien; nu blev den ett af de viktigaste momen- ten i diskussionen om en reform af valsättet.
ROSENFELDNS memorial jämte ett däröfver afgifvet yttrande af sekretären NICANDER förelades akademien d. 13 maj 1795, och till deputerade för ärendets beredning utsågos herrar AF ACREL, LEYONMARCK, HENRIC GAHN och WILCKE. Dessa afgafvo hvar för sig vidlyftiga betänkanden, men kunde icke komma till något gemensamt slut. Särskildt voro meningarna delade om lämpligheten af att bibehålla den dittills brukliga balloteringen och valets afgörande med kvalificerad majoritet, hvaremot förslaget att åter upplifva klassindelningen och anförtro ledamotsförslagens granskning åt de särskilda klasserna lyckades vinna flera anhängare. Resultatet af de deputerades arbete blev därför endast, att vissa frågor förelades akademien vid dess sammanträde d. 9 sept. 1795, då man efter en långvarig öfverläggning och »efter vänlig öfverenskommelse« stannade i det beslut

at Academien i det aldranärmaste bibehåller alla om valförrättningen hittills gjorde författningar, men uti en eller annan omständighet söker häfva vissa därvid anmärkta olägenheter. Til den ändan

1:ö Bifaller Academien renovation af den projecterade classification af ledamöterne och uppgifver secreterarne att därom inkomma med upsatte förslag;

2:ö Finner Academien för godt at hvar och en, som vill föreslå leda-

mot, göre det inom viss class; men præses och secreterarne, såsom egent-
ligast icke hörande till någon af classerne, häfva rättighet att göra det utan åtskillnad för alla classer;

3:ö Proposition, scrutinium och val ske som hittills på vanlig tid;

4:ö Scrutinium sker genom ballotering, i ställe för plurima, med 2/3

jakande mot 1/4, nekande röster;

5:ö Valet, som tjenar at fylla de efter afgångne ledamöter uti 100-talet ledigt blifve rummen, sker med skrifne namnmedal, på hvila hvar och en teknar dens namn af candidatarne, som han vill skall blifva ledamot, uti den class där ledamot brister; och

6:ö Fyllas de lediga rummen uti classerne i den ordning, som de bli-

fvit ledige efter tiden räknad; och det med candidater, som efter classens tillkännagivande äro därtill kvalificerade.

Allt hvad ifrarne för en reform vunnit var alltså, att en

klassindelning blifvit ställd i utsikt; att, om man lyckades införa en sådan, klasserna skulle få inflytande på valen; samt att afgörandet med 2/3 af de afgifna rösterna blifvit flyttadt från det slutliga valet till det förberedande scrutiniet.

Första gången detta sista skulle tillämpas var d. 9 dec. 1795 — under tiden hade man ändrat bestämmelsen om, att valoperationerna skulle försiggå vid presidieombyten, ty då dessa voro offentliga, kunde icke gärna den eftersträfvade
hemlighetsfullheten iakttagas. Men nu uppades meningsskiljaktighet, huruvida det gamla eller det nya förfaringsättet skulle följas; enar »några propositioner voro gjorda redan före den tid, som nya författningen vidtagits», vore det, sade man, att åt denna gifva retroaktiv verkan, om den vid tillfället tillämpades. Man stannade dock vid uppfattningen, att den nya författningens giltighet inträdt; men, heter det, »såsom likvä de fläste ansågo det vidtagne sättet att scrutinera efter trefjerdedelar af rösterne för alt för strängt, såsom hvarigenom Academien lätt kunde gå i mistning af ganske nyttige ledamöter, så modererade Academien detta på det sätt, at, iställe för tre-fjerdedelar, hädanefter två-tredjedelar af röster jakande emot en-tredjedel nekande skulle decidera scrutinium och valet».

Bland dem, som njöto fördel af denna »moderation», var presidenten i kammarrevisionen excellensen baron Reuterholm, hvilkens kandidatur till en plats bland »de aderton« nyligen blivit förkastad, och hvars inval i vetenskapsakademien alltså helt säkert motsågs med icke ringa intresse. Han hade några månader tidigare föreslagits af kammarrevisionsrådet von Gedda, således af en af sina närmast underordnade. Då han nu skulle undergå scrutinium, utföll detta så, att han fick 15 ja mot 6 nej och således blev antagen; hade ej författningen omedelbart förut blivit ändrad, så hade han genom de till mer än en fjärdedel uppgående nejrösterne varit utesluten. Äfven det slutliga valet, d. 9 mars 1796, då Reuterholm fick 14 röster af 21 afgifna, utföll till hans förmån på grund af den nya bestämmelsen att vid detta tillfälle blott enkel majoritet var erforderlig. Egendomligt nog inträffade såväl scrutinium som inval under det presidiet innehades af Nils von Rosenstein; — det var just för att komma åt honom, som Reuterholm anses ha utverkat det kort förut fattade beslutet om Svenska akademins suspendering.1

För att beslutet af d. 9 sept. 1795 skulle kunna i sin helhet träda i verket fordrades fastställelse af den då i princip antagna klassindelningen. Sekreteraren Wilcke, som fått i uppdrag att uppgöra en sådan, föredde vid sammankomsten d. 20 jan. 1796 fyra olika förslag, af hvilka tre upptogo ej

1 Reuterholm ingaf sin försäkringskrift d. 13 april 1796, men infann sig aldrig vid någon akademins sammankomst.
mindre än 17 klasser, med någon olikhet i afseende å dessas gruppering, under det att det fjärde förslaget reducerade klassernas antal till fem. Detta sista ansågs lämpligast, men då akademien vid dess närmare granskning »befann antalet af ledamöter uti mathematica klassen för det närvarande vara 25, uti den medicinska 32, uti den chemiska 16, uti den economiska 10 och uti språk- samt vitterhets-classen 7, men till- lika insåg orimeligheten däraf, att för alltid fästa vacancerne uti academiens fulla antal af 100 ledamöter vid sådana proportioner classerne imellan, så fann academien, för denne tillhopa med andra olägenheter, rådligast och bäst att abstrahera ifrån och alldeles afstå både denna och all vidare classification, och endast vid valen antaga den regul, att åtminstone 2:ne candidater borde vara att tillgå, på hvilka vid vacancernes fyllande väljas kunde; då academien i öfrigt förblifver vid sitt sednaste beslut, att scrutinium decideras med 2/3 af närvarande röster, och valen ske med skrifne namnsedlar«.

Det framgår häraf, att det rätt långvariga arbetet på en reform af bestämmerna om ledamotsval medfört så godt som intet resultat.

Förslaget om ledamötternas klassifikation hade dock vunnit så mycken anklang, att det ej dröjde länge innan det åter bragtes å bane. Detta skedde genom ett d. 21 mars 1798 ingivet memorial af professor D. Schulz von Schulzenheim, hvilket, i tryck delgifvet akademiens samtliga ledamöter, framkallade skriftliga svar från större delen af dem. Sedan utsedde deputerade tagit de mins emellan mycket skiljaktiga svaren i öfvervägande, bifölls d. 26 sept. och 3 okt. 1798 ett af herr Edelcrantz uppgjordt förslag, enligt hvilket ledamöterna fördelades på sju klasser och antalet ledamöter i hvarje klass fastställdes.1 I sammanhang härmed beslöts en ny valordning af huvudsakligen följande innehåll:

Rätten att afgifva förslag tillkom enhvar af akademiens ledamöter; förslag skulle vara skriftligt och motiverat; de föreslagnas namn uppfördes af sekreteraren på en lista, men förslagsställarens namn fick ej yppas förr än valet försiggått. Då ett rum inom någon klass blifvit ledigt, meddelades först uppgift om i klassen inkomna förslag åt de i Stockholm vistande ledamöterna af samma klass, »på det därigenom må inhämtas,

1 Klassernas benämning och ledamotsantal utvillas af nedan meddelade personförteckningar.
huruvida till förestående val värda ledamotsämnen kunna tryta eller icke; och tre veckor därefter utsändes listor på kandidaterna till de utom Stockholm vistande klassmedlemmarna. Valförrättningen skedde två gånger årligen, höst och vår, då på kungsjord dag förslagen upplästes och förteckningar på kandidaterna utdelades till de närvarande, hvilkas röster, jämte de frånvarande, sammanräknades. Den kandidat, som därvid fått mer än hälften af de afgifna rösterna, var antagen; om flera varit föreslagna och ingen erhållit absolut majoritet, anställdes nytt val mellan de tre, som fått flesta rösterna, och om därvid två eller flera uppnått lika röstetal, avgjordes utgången genom lottning. Slutligen innehöll det fattade beslutet dels att »alla de, som icke vunnit pluraliteten, blifva kvarstående kan- didater till en annan timande ledighet, och förbinda sig samtliga K. Academiens ledamöter att aldrig för någon yppa namnen å disse ej mindre aktningsvärde män, ehuru desamma kanske icke ägt den vid förevarande ledigheten egentligen eftersöka särskilda insikten, eller icke af alla ledamöterne varit nogsamt kände«;
dels att, »ifall en klass vid förefallande ledighet icke skulle hafta tillgång på någon vårdf kandidat, en annan klass därmed kan så öka sitt antal, då två tredjedelar af Academiens närvarande ledamöter därtill gifva sitt samtycke«.

Uppenbart är, att den sålunda beslutade klassifikationen icke på invalen kunde få det inflytande, som afsetts. Initiativet till förslags framställande låg icke hos klasserna, och för pröfningen af kandidaternas vetenskapliga kompetens var högst ofullkomligt sörjdt. B E R Z E L I U S, som i sin själfbiografi i korthet redogör för det vid hans inträde i akademien rådande förfarandet, säger, att »klassindelningen var utan allt ändamål«. Det var också på hans initiativ, som en ny ordning sedermera kom till stånd. Dessförinnan hade dock åtminstone en partiell förbättring blivit införd genom akademiens beslut d. 15 april 1814, som stadgade, med bibehållen rätt för hvarje ledamot att oberoende af klasserna framställa förslag, att hvarje klass ägde föreslå såväl antalet af de rum i klassen, som den ansåg nödigt att vid samma val besätta, som ock, utom de förut proponerade, sådana nya personer, hvilka klassen ansåg förtjänta att af sig proponeras till omröstdning samma gång. I sammanhang härmed infördes den förändringen att, då inom en klass flera rum voro lediga, 

1 J. B e r z e l i u s, s j ä l f b i o g r a f i s k a a n t e c k n i n g a , utg. genom H. G. Söderbaum, s. 115.
blott ett finge på samma dag besättas, en bestämmelse som man inom kort fann sig böra tolka så, att, under enahanda förutsättning, särskild omröstning om hvarje till besättande ledigt rum skulle företagas.

I grundreglerna av d. 30 nov. 1820 togs steget fullt ut till genomförandet af den helt visst riktiga principen, att förslagens upprättande borde förläggas till klasserna; där stadgades nämligen, att fiörslag till besättande af ledige rum upprättas inom classerne hvar för sig; och kan icke ledighet inom en class öfverlemnas att af en annan class upptagas.

I afseende af förslagens behandling inom classerna och valförrättningen inom akademien fastställdes 1820 i hufvudsak samma ordning, som sedan dess alltjämt varit gällande. Dock infördes först genom grundreglerna af 1842 rätten för akademien att, om någon sådant yrkade, till klassen återremittera ett afgifvet förslag, hvilket i grundreglerna af 1850 ändrades därbän, att hvarje från vederbörande klass inkommet förslag skall genom omröstning godkännas att hvila till avgörande i ett följande sammanträde, och att, i håndelse sådant godkännande vägras, nytt förslag skall af klassen upp rättas. Dessa bestämmelser äro bibehållna i nu gällande grundstadgar, hvilka närmare preciserat de förutvarande valbestämmelserna och tillagt några kompletterande stadganden, af hvilka såsom det viktigaste kan framhållas, att vid själva valsammankomsten öfverläggning om de föreslagna ej må förekomma.


Klassifikationen af 1820, hvars tillämpning bestämdes genom akademiens beslut d. 21 febr. 1821, ägde beständig intill dess i följd af nu gällande grundstadgar en ny klassindelning infördes 1904. Klasserna ökades härvid från nio till elfva,
och med bibehållande af hundratalet för akademien i dess helhet, ändrades antalet ledamöter i vissa klasser: de för fysik och kemi förstärktes med anledning af de nya uppgifter, som akademien åtagit sig såsom utdelare af Nobelpris i dessa båda vetenskaper; klassen för botanik och zoologi delades i två; genom utbrytning ur klassen för kemi och mineralogi bildades en ny klass för mineralogi, geologi och fysisk geografi, hvilket sistnämnda ämne förut icke haft några särskilda representanter; och slutligen infördes en tidsenligare bestämning af de forna klasserna för praktisk mekanik och för ekonomiska vetenskaper genom dessas förändring till en klass för tekniska och en för ekonomiska, statistiska och sociala vetenskaper.

Bland frågor rörande ledamotskapet, som i akademien förekommit, men först genom de gällande grundstadgarna fått sitt slutliga afgörande, torde följande tvenne förtjäna framhållas. Den ena gäller kvinnas befogenhet att intaga ett rum i akademien; den andra de norska ledamöternas ställning.

I de äldsta grundreglerna begagnas icke om akademiens ledamöter ordet man på annat ställe än i formuläret till den ofvan omtalade försäkringsskriften, enligt hvilken den inträdande såsom »en ärlig svensk man» åtog sig vissa förpliktelser. Dock kan man taga för gifvet, att från början ingen tänkt sig annat än manliga ledamöter. Något formellt hinder att invälja en kvinna anfördes emellertid icke, då fråga därom första gången förevar.

Den 5 nov. 1748 anmäldes i akademien, att riksrådinnan Ekeblad »under dess vistande uppå dess gård Ståket här vid Stockholm gjort åtskilliga nya försök at nyttja potatos, i synnerhet til stärkelse och puder»; härå hade hon insändt prof »jämte beskrifning om sättet», likaså angående den nyttiga fruktens användning till brödbakning och brännvinsbränning, hvilket allt remitterades till herrar Alström (Jonas Alströmer) och Faggot. Då dessa, d. 14 nov., afgåfvo sin »med mycket loford» beledsagade berättelse, »förestälte Hans Exc. baron Palmstierna, om icke Academien kunde kalla til ledamöter vittra fruntimmer, hvilket ej skal vara obruikeligt i
SVENSKA LEDAMÖTER

utländska societeter, såsom marquise de Chastelet\footnote{Voltaire's bekanta vårdräkt Emilie du Châtelet-Lomont, f. 1706, d. 1749.} uti Bolongisksa academien; föreslog fördenskul fru Grefvinnan EKEBLAD, som, i anledning af den synnerliga hög hon hafver för för- söks anställande, ej skulle underlåta att ytterligare gifva hvarje- handa nyttiga rön vid handen, om Academien på något så- dant sätt deremot viste sin erkänsla och högaktning, hvilket också skulle upmuntra hela könet att närmare vara upmärk- samme uti hvarjehanda hushåldsväsendet rörande«.


Andra gången en dylik fråga förekom, förför man än mera summariskt; och detta är måhända mindre anmärk- ningsvärdt, enär det gällde en plats bland de utländska le- damöterna, om hvilka grundreglerna ingenting innehöllo. I protokollet för d. 9 juli 1783 heter det helt kort: »Anmältes furstinna Daschkow, som är Directrice för Vet. Academien i Petersburg, till ledamot af vår academi af Hans Exc. Bar. FRED. SPARR, och denna anmälan blev så angenämt upptagen, att furstinna strax utan omröstning allmänt utropa- des för medlem«.

Visserligen kan man icke förutsätta en afsikt att före-

\footnote{Voltaire's bekanta vårdräkt Emilie du Châtelet-Lomont, f. 1706, d. 1749.}
bygga förnyandet av dylika inval, då i grundreglerna af 1820, vid angifvandet af »Akademiens föremål», infördes uttrycket, att akademien fortfar att »inom sig förena sådana Män, som synas bäst kunna dertil bidraga». Samma ord upprepades i grundreglerna af såväl 1842 som 1850, men frågan om deras tolkning förekom först år 1885. Då hade, »under förutsättning att akademiens grundreglor ej lade något hinder däremot», till ett ledigt inländskt rum i första klassen föreslagits professorn vid Stockholms högskola, fru SOPHIE KOWALEWSKI, och 1:a och 2:a klasserna hade uppfört henne på förslaget under förklaring, att de ansågo intet sådant hinder möta, hvaremot akademiens sekreterare anmält sin reservation. Den senares uttolkning gillades af akademien, som d. 9 dec. 1885 efter en längre överläggning med 28 röster mot 13 vägrade sitt godkännande af klassernas förslag på den grund, att ordalydelsen af § 1 i grundreglerna lade hinder i vägen mot inväljande af kvinna i akademien. Ett med anledning härav af herr MITTAG-LEFFLER väckt förslag, att i nämnda § ordet »män» skulle bytas mot »personer», blev likaledes förkastadt med 34 röster mot 16 vid akademiens sammankomst d. 10 febr. 1886.

De gällande grundstadgarna hafva otvetydigt fastslagit likställdheten mellan man och kvinna, och akademien har gjort en tillämpning häraf genom att år 1910 välja FRU MARIE CURIE till utländsk ledamot.

Akademien hade under 1700-talet kallat några norrmän till utländska ledamöter, men af dessa var vid unionens ingående endast en, bergverksdirektören OLE HENCKEL, ännu i livet. Dennes namn var dock redan 1811 struket från ledamotlistan, antagligen därför att han då troddes vara död. Frågan om en överflyttning från den ena till den andra listan, som 1809 afgjorts beträffande de finska ledamöterna, förelåg således icke beträffande norrmännen år 1814. Ej heller togs nationalitetsspörmålet i betraktande, då redan året därpå norske statsministern PEDER ANKER föreslogs till ledamot. Hvarken i den d. 22 febr. 1815 daterade förslagskrifvelsen eller vid det d. 5 nästföljande april försiggånga valet kom någon tvekan angående hans placering bland de inländska ledamöterna till synes.

Ehuru 1820 års grundregler uppdragit skillnaden mellan
»inländska« och »utländska« ledamöter, fortfor man att till de förra räkna afven de norrmän, som tid efter annan invaldes. Ej heller föranledde denna praxis någon ändring af formuleringen i de förnyade grundreglerna af 1842 och 1850, men utan hänsyn till densamma blef fr. o. m. år 1860 i de tryckta förteckningarna rubriken »inländske« ledamöter utbytt mot »svenske och norske« ledamöter.

Det oegentliga i detta förfarande föranledde en d. 30 dec. 1889 afgifven motion, hvori frih. Nordenskiöld, med hvilken nio andra ledamöter förenat sig, framhöll, att i de förnyade grundreglerna af 1842 och 1850 torde ha varit orsak till, att allt sedan 1878 ingen norrmän blifvit invald i akademien, oaktadt mycket framstående norska vetenskapsmän mer än en gång varit föreslagna. För att undanrödja denna oklarhet borde det hädvunna förfarandet uttryckligen sanktioneras, i sammanhang hvarmed det stadgade antalet af »svenska och norske« ledamöter, hvilket ansågs ingalunda för stort för svenskarnas allena, borde ökas från 100 till 110.

En härifrån avvikande uppfattning framlade herr S. Löven i ett anförande d. 8 jan. 1890. Han ansåg, att norrmän framdeles borde inväljas bland de utländska ledamöterna, men att en återgång från den på sidan om grundreglerna vidtagna sedan borde ske helt smäningom; akademien hade ej nödigt att därom fatta beslut. Hans förslag gick därför ut på, att ordet »inländske« skulle utbytas mot »svenske«, samt att de utländska ledamöternas antal, som i följd af detta förtydligande antagligen skulle befinnas än mer inskränkt, än erfarenheten redan gifvit vid handen, skulle ökas med 10 platser.

Då ärendet d. 12 mars 1890 förelåg till afgörande, återtogos emellertid båda de väckta förslagen, och akademien förenade sig om ett af herr Hans Forssell formulerad uttalande af innehåll, »att akademien, under förklarande att akademien fortfarande vidhölle den praxis att invälja norrmän bland akademiens inländske ledamöter, som allt ifrån Sveriges och Norges förening i mer än 75 år följts, måtte finna det af frih Nordenskiöld m. fl. väcka förslaget om ändring i akademiens grundreglor vara obehöfligt«.

Äfven denna fråga har blifvit löst genom grundstadgarna

I enlighet med den jämlikhetsprincip, som så starkt betonades vid akademiens stiftelse, afgjordes ordningen mellan de fem män, som infunnit sig vid hennes första sammankomst, genom lottning; det sjätte rummet tilldelades den då icke närvarande af stiftarna, Cederhielm. Samtidigt bestämdes, att de invalda ledamöterna skulle laga plats i akademien eftersom de blifvit personligen introducerade eller svar ingått å till dem utfärdat kallelse. I följd häraf inträffade, att de först invalda, Anders Celsius och Samuel Klingenstein, erhöllo ordningsnumren 12 och 21.

Den stadgade ordningen iakttogs dock icke undantagslöst; sålunda bestämdes genom särskildt beslut d. 23 febr. 1745, att Carl Gustaf Tessin, som först detta år tagit sitt inträde, skulle, antagligen i följd af hans vårdighet såsom riksråd, införas bland ledamöterna efter datum för det fyra år tidigare skedda invalet. Då emellertid introduktionen snart förlorade sin betydelse och de därvid iakttagna ceremonierna kommo ur bruk, finner man, att redan från och med år 1745 valldagen med få undantag varit bestämmande för ledamöternas ordningsföljd. Något försök att rubba denna ordning torde ej ha förekommit mer än en gång, eller d. 4 april 1804, då Rosenstein påpekade det i hans tanke olämpiga i, att »rikets herrar och de förnämare i staten» på grund af inval i sista eller 7:e klassen kunde komma sist i ledamotsförteckningen; men »akademien tog detta mål i öfvervägande och beslöt efter någon öfverläggning», att man borde bibehålla den i grundreglerna stadgade ordningen.

Att ledamöternas namn skulle införas i en matrikel finnes visserligen ingenstädes föreskrivet; en sådan har dock antagligen rätt tidigt anskaffats, men icke tagits i bruk, innan den ansågs böra utbytas mot en större, mera dyrbart utstyrd
volym. Äfven denna synes ha förblivit obegagnad i flera år. Ledamotsnamnen nr 1—112 äro införda med en prydligt prentad skrifvarestil, hvars likformighet otvetydigt visar, att införandet skett på en gång, således icke före 1748. Vid namnen äro, mestadels med Wargentins hand, fogade uppgifter om ledamöternas lefnadsställning, om öfver dem hållna åminnelsetal, antalet ingifna rön samt dödsdatum, allt dock mycket ofullständigt och ofta även oriktigt. För den följande tiden är matrikeln förd egendåligt av vederbörande sekreterare, utom af Sjösten, hvilkens dåliga piktur förmodligen föranledt, att efter nr 319 ett blad utskurits och därpå gjorda anteckningar förnyats af en skrifvarehand, som fortsatt även under Swartz' sekretariat (t. o. m. nr 380). En ny matrikel, upptagande ledamöterna fr. o. m. nr 717, har upplags år 1905.

Matriklarna förete i afseende å nummerordningen en del oregelbundenheter, förnämligast förorsakade däraf, att ingen fast princip varit rådande, då personer funnits böra öfverflyttas från den inländska till den utländska ledamotslistan eller tvärtom; dessa hafta än erhållit nya nummer, än inskjutits på halvfa nummer, än åter alldeles icke i matrikeln upptagits på den lista, dit de skolat öfverföras. Ledamöternas hela antal och fördelning utvisas af följande sammanställning:

**Svenska ledamöter, matrikelnummer**

| Tillkomma på halva nummer 5, men afgå 2 (nr 263, hvars val förklarades ogiltigt, och 527 död före valet) | 3 777 |
| Utländska ledamöter, matrikelnummer | 645 |
| Tillkomma på halva nummer 18, men afgå 4 (nr 266 öfverhoppadt; 176, 382 och 421 döda före valet) | 14 659 |

**Korresponderande ledamöter**

| Summa | 1459 |

1. Bland akademins kassaverifikationer finnes en d. 13 april 1742 återad räkning öfver utlägg, som Daniel Tilsa haft under sin presestid: denna räkning upptager bl. a. följande poster:

| Store Matrikulen, ½ Bok Imperialpapper | 4:16 |
| inbäddningen | 12: — |
| 1½ sin Sidenband dertil | 1:16 |

18: [dr kmt]

2. Dessa sistnämnda hafta i nedanstående förteckningar införts på platser, som beämns af det ursprungliga invalet.

Om härifrån afdragas 28 namn, gemensamma för två af ofvannämnda kategorier, så synes att, hedersledamöterna oräknade, tillsammans 1431 personer såsom ledamöter tillhör akademien från hennes stiftelse till närvarande tid.

Tryckt förtäckningar öfver de lefvande ledamöterna publicerades årligen i akademiens Handlingar under tiden 1739—60, och därefter hvart femte år, sist den gången 1795. Från och med år 1762 hafva förtäckningar öfver de inländska ledamöterna regelbundet intagits i Stockholms stads Calender och därefter i Statskalendern, båda såsom bekant utgifna af akademien. Under 1700-talet trycktes tidtals särskilda förtäckningar öfver akademiens i Stockholm närvarande ledamöter; under början af 1800-talet beslöt akademien då och då, att förtäckningar öfver samtliga lefvande ledamöter skulle tryckas (sådana äro bevarade för 1810 och 1816); och för tiden fr. o. m. 1821 åro dylika förtäckningar, endast med afbrott för några år före 1856, regelbundet utgifna.

Tvenne gånger har akademien publicerat listor på alla sina inländska ledamöter. Den första af dessa är intagen i SHERING ROSENHANES Anteckningar hörande till Kongl. Vetensk. Akademiens historia (Sthlm 1811); den går till år 1805, och den siste af de där upptagne är G. W. AF TIBELL (nr 326). Den senare af hvar afsedda listor publicerades 1873 (afslutad med den föregående år sist invalde, 587 BERGSTEDT). Denna lista utgör inledning till den d. 16 dec. 1867 beslutade publikationsserien Lefnadsteckningar öfver Kongl. svenska Vetenskaps Akademiens efter år 1854 aflidna ledamöter, och afsåg, enligt förordet, »att i hänvisningsväg på ett ställe förena allt, som rörer de af vetenskapsakademien under en eller annan form offentliggjorda lefnadsteckningar öfver framlidne ledamöter och att i afseende på dem, öfver hvilka inga lefnadsteckningar blifvit utgifna, meddela åtminstone de viktigaste lefnadsdata». I öfverensstämmelse härmed innehöll den ifrågavarande publikationen en kronologisk förtäckning öfver samtliga inländska ledamöter, upptagande, »utom namn och titlar, tiden för hvarje ledamots inträde i akademien, år och dag för så väl hans födelse, som, om han var afliden, äfven hans död, samt uppgifter om åminnelsetal och biografier, där sådana
SVENSKA LEDAMÖTER

blifvit offentliggjorda; samt vidare förteckningar utvisande huru akademien ledamöter varit fördelade i klasser, såväl efter klassifikationen af 1798 som efter den af 1821.

Enligt hufvudsakligen samma plan är nedanstående förteckning utarbetad; den utgör, hvad inländska ledamöter angår, en ny och tillökad upplaga af den förra. Denna uppgifter haft granskats, och rättelser ha i ej ringa antal blifvit införda. Därvid hafva protokollen blifvit genomgångna, närmast för att kontrollera matrikeln af uppgifter om invaldata. Men ej ens i afseende härha hafva alldeles fullständiga upplysningar kunnat erhållas, ty protokollen äro mycket fragmentariska för vissa tider, särskildt under Faggots och Sjösten's sekretariat, och även under Wargentin's långa ämbets-tid äro de ej alltid fullt tillförlitliga källor, såsom framgår af hans rätt ofta i protokollet antecknade bekännelse, att »kladden« för vissa sammankomster, ja för flera månader, blifvit förlagd, och att han icke minde hvilka ärenden då varit före. Förtroendeingivande verkar ej heller, att protokolljusteringen inför akademien försammades af såväl Elvius som Wargentin; den återinfördes genom särskilt beslut först vid Wlckes tillträde till sekretariatet.

De biografiska notiserna i den föregående förteckningen voro till stor del hämtade ur af akademien utgifna äminnelsetal och biografier; i öfrigt ur då tillgängliga biografiska arbeten. För hår förevarande publikation hafva dessa data blifvit så vidt möjligt kontrollerade efter nyare tryckta verk och handskriftliga källor. Många personer hafva också på begäran lämnat skriftliga eller muntliga upplysningar. En närmare redogörelse för de följda auktoriteterna har gifvetvis icke varit förenlig med planen för detta arbete, och att fel icke kunnt undvikas torde knappast behöfva särskilt framhållas.
Vid begagnandet av motstående förteckning är att märka följande:
Siffran före namnet är matrikelnummer;
Årtal och datum näst efter namnet afse intill 1745 tiden för intagandet i akademien, efter 1745 tiden för invalet (siffror inom parentes angifva härifrån afvikande data för inval eller introduktion);
Af härefter följande siffror beteckna:

I—VII klasser enl. indelningen af 1798
1—9 » » » 1821
1—11 » » » 1904

I uppgifterna om presidium betecknas med kv. och h.-å. vederbörande kvartal och halftår;
För af akademien utgifna biografiska arbeten användas följande förkortningar:

Å. — Åminnelsetal
B. H. — Biografi i Handlingarna.
B. Å. — Biografi i Årsboken.
L. — Lefnadsteckning i den särskilda serien af sådana.
SVENSKA LEDAMÖTER EFTER TIDSFÖLJD.

Stiftare.

År 1739 den 2 juni.


   Friherre, kammarherre, assessor i Åbo hofrätt, slutl. vicepresident dästades. Preses 1743 (1. kv.). F. 1709 14/16, d. 1753 13/16. Ä. 1754 10/16 af C. A. Rosenadler.


5. Mårten Triewald.

   Friherre, kammarherre. Preses 1740 (1. kv.). F. 1705 7/16, d. 1769 2/16.
Invalda ledamöter.

Friherre, landsförd to Närke och Värmland. F. 1676 18/9, d. 1756 1/12.
Å. 1738 69 af O. v. Dalin.

Greve, hofintendent, slutl. president i kammarkollegium. Preses
1740 (4. kv.), 1771 (1. kv.). F. 1709 25/8, d. 1777 9/11.
Å. 1738 70 af B. Ferrner.

Kapten mekanikus vid artilleriet, slutl. greve och fältmarskalk.
Å. 1774 72 af A. M. v. Arbin; 1838 72 af C. Fr. Wärm.

10. Anders Johan Nordenberg, adl. Nordenskjöld. 1739 7/8
(inv. s. å. 7/8).
Ingénörkapten vid lifgardet, slutl. landsförd i Nylands och
Å. 1738 73 af S. Klingensfjerna.

11. Christopher Polhem. 1739 18/9 (inv. s. å. 18/9).
Kommerseråd. Preses 1744 (3. kv.). F. 1601 18/12, d. 1751 31/8.
Å. 1738 74 af S. Klingensfjerna.

Professor i astronomi vid Uppsala universitet. F. 1701 27/11, d. 1744 25/8.

Vicenotarie i bergskollegium, slutl. friherre, landsförd och bergs-
Å. 1739 72 af S. Sandels.


15. Evald Ribe. 1739 37/8 (inv. s. å. 37/8).
Kungl. lifmedikus, slutl. arkietar, preses i collegium medicum. Preses
1740 (3. kv.). F. 1701 37/8, d. 1752 3/10.
Å. 1754 73 af J. H. Mörk.

Amiralitetsapotekare i Stockholm. Preses 1745 (2. kv.). F. 1680 11/4,
d. 1753 3/8.
Å. 1759 74 af C. F. Ribe.

17. Jacob Faggot. 1739 37/8 (inv. s. å. 37/8).
Inspektor vid landmättekontoret, slutl. överbirektör därstädas.
Preses 1747 (2. kv.), 1760 (2. kv.). F. 1699 13/8, d. 1777 38/12.
Å. 1775 73 af H. Nicander.

18. Lorentz Christopher Stobée. 1739 37/8 (inv. s. d.).
Generalmajor och direktör vid fortifikationen, slutl. landsförd i
19. Gilbert Sheldon. 1739 1/2. (inv. s. å. 19/6).  
Skeppsbyggmästare, slutl. överstelöjtnant vid flottornas konstruktionsstat. F. 1710 21/1, d. 1794 19/4.  
Å. 1862 1/2 af C. G. Sjösten.

Professor i anatom och praktisk medicin vid Uppsala universitet. F. 1664 24/3, d. 1742 21/6.

Professor i geometri vid Uppsala universitet, slutl. statssekreterare. Preses 1755 (3. kv.). F. 1698 13/6, d. 1765 39/10.  
Å. 1768 21/6 af M. Strömer.

Löjtnant vid fortifikationen, slutl. öfverste dästades. Preses 1758 (2. kv.). F. 1702 18/6, d. 1779 19/6.  
Å. 1781 21/6 af A. M. v. Arbin.

Major vid Östgöta infanteriregemente. F. 1680, d. 1749 i mars.  
Å. 1750 21/6 af J. H. Mörk.

Konsistoriinotarie i Karlstad, slutl. kyrkoherde i Bolstads församling af Karlstads stift. F. 1690, d. 1753 4/6.  
Å. 1754 21/6 af J. H. Mörk.

Domprost och professor i teologi vid Uppsala universitet. F. 1670 19/6, d. 1756 24/6.  
Å. 1758 21/6 af A. Bäck.

Adjunkt i filosofi vid Uppsala universitet, slutl. kalseniinsk professor i teologi dästades. F. 1706 1/1, d. 1764 18/6.  
Å. 1765 21/6 af T. Bergman.

Assessor och provinsiallakare i Stora Kopparbergs län. F. 1672 1/2, d. 1742 29/1.  
B. H. 1742. Å. 1743 21/6 af H. D. Spöring.

28. Pehr Elviu. 1739 14/6. (inv. s. å. 6/6).  
Mekanikus, slutl. vetenskapsakademiens sekreterare. F. 1710 i augusti, d. 1749 27/6.  
Å. 1750 21/6 af O. Dalla.

Å. 1769 21/6 af T. Bergman.

Å. 1775 10/6 af P. Wargentin.
31. **Anders Rosensten.** 1739 1/6 (inv. s. å. 8/9).

Stadsmajor i Halmstad. F. 1687 18/6, d. 1740 14/2.

B. H. 1740.

32. **Hans Teurloen.** 1739 1/6 (inv. s. d.).

Supercargo vid Ostindiska kompaniet. F. , d. 1743.

33. **Thomas Plomgren.** 1739 6/8 (inv. s. å. 1/4).

Grosshandlare, slutt. kommerseråd och handelsborgmästare i Stockholm. F. 1702 18/6, d. 1754 21/6.

Å. 1754 16/11 af E. Carlsson.

34. **Jonas Meldercreutz.** 1739 15/9 (inv. s. å. 12/9).


L. Bd 5 af Th. Nordström.


K. lifmedicus och adjunkt i medicin vid Uppsala universitet. Endast 1746 (1. kv.), 1772 (1. kv.). F. 1706 17/4, d. 1773 16/7.

Å. 1773 19/11 af D. Schulz von Schulzenheim.

36. **Mårten Strömer.** 1739 2/11 (inv. s. å. 6/9).

Docent vid Uppsala universitet, slutt. professor vid kadetskolan i Karlskrona. Preses 1756 (3. kv.). F. 1707 7/6, d. 1770 2/1.

Å. 1772 5/6 af B. Ferrier.

37. **Anders von Drake.** 1739 7/11 (inv. s. å. 20/9).


B. H. 1745. Å. 1744 12/13 af J. Faggot.

38. **Carl De Geer.** 1739 24/12 (föreslagen 25/11).


Å. 1778 16/12 af T. Bergman.

39. **Bernhard Cederholm.** 1740 19/1 (inv. s. å. 9/1).

Justitiekansler, slutt. president i Göta hofrätt. Preses 1741 (1. kv.). F. 1678 24/6, d. 1760 18/6.

40. **Claes Grill.** 1740 10/1 (inv. s. å. 9/1).


Å. 1768 16/13 af J. F. Kryger.

41. **Johan Helmich Roman.** 1740 4/7.

Hofintendent och kungl. kapellmästare. F. 1694 26/10, d. 1758 18/10.

42. **Lars Benzelstjerna.** 1740 6/3 (inv. s. å. 3/3).


Å. 1758 6/12 af O. Celsius.

43. **Olof Ahllööf.** 1740 8/3.

E. o. fiskal i Svea hofrätt, titul. assessor. F. 1703 4/1, d. 1740 10/2.

---

1 Så skrev han sitt namn (licke Tourloen) enligt egenhändig försäkringskrift i akademins arkiv.
44. Eric Stockenström, adl. von Stockenström. 1740 4/6 (inv. 1739 4/6).
   Bergmästare, slutl. greve och riksråd. Preses 1749 (3. kv.), 1767 (1.
   kv.). F. 1703 7/4, d. 1790 23/2.
   Ä. 1790 30/5 af N. von Rosenstein.

45. Daniel Tiselius. 1740 19/4 (inv. s. å. 9/4).
   Kyrkoherde i Hammars församling af Strängnäs stift. F. 1682 5/6,
   d. 1744 18/1.

   Lagman, slutl. landshöfding i Västmanlands län. Preses 1759
   (2. kv.). F. 1693 28/9, d. 1771 10/6.

47. Claes Stromberg. 1740 7/4 (inv. s. å. 29/4).
   F. 1698 28/11, d. 1782 23/6.

48. Carl Cronstedt. 1740 7/6 (inv. s. å. 26/4).
   Friherre, president i krigskollegium. F. 1672 29/6, d. 1750 13/12.
   Ä. 1754 30/2 af O. Dalin.

49. Nils Palmstjerna. 1740 7/6 (inv. s. å. 28/4).
   Öfverste, svensk minister i Köpenhamn, slutl. friherre och riksråd.
   Preses 1747 (3. kv.). F. 1696 1/11, d. 1760 16/2.
   Ä. 1767 28/2 af C. P. Scheffer.

50. Salomon von Otter. 1740 28/6 (inv. s. å. 21/6).
   Friherre, riddarhussekreterare, slutl. kansliråd. Preses 1742 (2. kv.).
   F. 1693 1/9, d. 1745 14/10.
   Ä. 1747 15/2 af O. Celsius.

   Professor i fysik vid Åbo universitet, slutl. biskop däristädes. Preses
   1747 (1. kv.). F. 1707 28/6, d. 1755 23/7.
   Ä. 1756 30/5 af C. Carleson.

52. Gerhard Meijer. 1740 7/7.
   Styckgjutare, slutl. överdirektör för styckgjuterierna i riket. Preses
   1746 (4. kv.), 1761 (4. kv.). F. 1704 1/9, d. 1784 31/11.
   Ä. 1756 30/6 af E. P. Runeberg.

   Assessor och bruskågare, slutl. bergsråd. Uteslöts 1748 18/1, "emedan
   han ej vårdade sig något om akademien". F. 1685, d. 1763 7/12.

54. Samuel von Trieswald. 1740 7/6 (inv. 1739 26/19).
   Statsråd hos hertigen af Holstein. F. 1688 1/6, d. 1743 23/4.
   B. H. 1744. Ä. 1743 30/13 af O. Dalin.

55. Eric Benzelius. 1740 7/6 (inv. s. å. 23/2).
   Biskop i Linköping, slutl. ärkebiskop. Preses 1743 (2. kv.). F. 1675
   27/1, d. 1743 23/9.
   B. H. 1744. Ä. 1744 30/12 af O. Dalin.

56. Theodor Ankarcrona. 1740 7/6 (inv. s. å. 29/5).
   Viceamiral, slutl. amiral, landshöfding i Stockholms län. Preses
   1744 (2. kv.). F. 1687 14/10, d. 1750 4/11.
   Ä. 1750 4/12 af E. Carleson.
57. Claes Ekeblad. 1740 24/9 (inv. s. å. 10/9).
Å. 1713 5/12 af E. von Stockenström.

58. Ulric Rudenschöld. 1740 9/9 (inv. s. å. 88/9).
Å. 1705 5/12 af J. P. Kryger.

59. Zacharias Westbeck. 1740 24/12 (inv. s. å. 10/12).
Kontraktsprost och kyrkoherde i Öster-Löfsta af ärkestiftet. F. 1696 1/9, d. 1765 11/6.
Å. 1765 30/12 af F. P. Högström.

60. Emanuel Swedenborg. 1741 5/8 (inv. 1740 10/12).
Assessor i bergskollegium. F. 1688 26/10, d. 1772 28/9.
Å. 1772 7/12 af S. Sandel. — Akademien har åtgjorda utgifvit: Emanuel Swedenborg, Opera quaedam aut inedita aut obsoleta de rebus naturalibus, 1—III (Stblm 1707—1711); samt: Kronologisk färteckning öfver, Em. Swedenborgs skrifter 1700—1772, utarbetat af Alfred H. Stroh och Greta Ekelöf (Arkab 1910: Bitl 3).

Kommissionssekretare i London, slutf. minister dästädes. F. d. 1743 15/8 (i Nijmegen).

Å. 1756 30/12 af P. Högström.

63. Hindric Jacob Wrede. 1741 9/4 (inv. s. å. 80/9).
Å. 1766 30/12 af J. P. Kryger.

64. Carl Gustaf Tessin. 1741 89/5 (introducerad 1745 18/5).
Grefve, riksråd och kanslipresident. Presses 1745 (4. kv.). F. 1695 8/9, d. 1770 7/1.
Å. 1771 30/12 af A. J. von Höpken.

65. Nils Hasselbom. 1741 20/6 (inv. s. d.).
Professor i matematik vid Åbo universitet och viceelamn i Söderfinne lagsaga. Uteslös 1748 16/4, semedan han ej tog minsta del uti akademien göromäls. F. 1690 26/19, d. 1764 8/5.

Bergmästare, slutf. bergsråd och öfverdirektör vid kontrollverket, Presses 1760 (4. kv.). F. 1702 29/7, d. 1768 23/1.
Å. 1768 30/16 af D. Bergman.

Å. 1748 30/12 af D. Tilas.

68. Daniel Ekström. 1742 27/1 (inv. s. å. 20/1).
Instrumentmakare, slutf. direktör öfver matematiska instrumentmakaret, Presses 1760 (1. kv.). F. 1711 i november, d. 1755 30/9.
Å. 1752 30/12 af P. Wargentin.
69. Pehr Adlerheim. 1742 19/4.
   Extra notarie i bergskollegium, slutl. bergråd. Preses 1763 (2. kv.),
   1780 (2. kv.). F. 1712 31/4, d. 1789 1/4.

70. Eric Salander. 1742 36/3.
   Manufacturkommissarie. Preses 1754 (2. kv.). F. 1699/1700, d. 1764
   21/10 i 65:te året.

   Kungl. bibliotekarie, slutl. hofkansler. Preses 1749 (1. kv.). F. 1708
   19/3, d. 1763 17/6.
   Å. 1764 8/3 af G. Celsius.

   Bergmästare, slutl. bergråd. Preses 1758 (4. kv.), 1768 (2. kv.).
   F. 1707 4/2, d. 1775 39/6.
   Å. 1775 36/3 af J. D. Ohélles.

73. Abraham Bäck. 1742 (introd. 1745 7/6).
   M. D., slutl. arkiter och preses i collegium medicum. Preses 1746
   (3. kv.), 1764 (2. kv.), 1793 (3. kv.). F. 1713 i oktober, d. 1795 22/2.
   Å. 1795 19/4 af J. L. Odhélles.

   Friherre, extra notarie i bergskollegium, slutl. bergråd. F. 1716
   1/2, d. 1797 8/11.

75. Herman Diedrich Spöring. 1742 11/6 (inv.-1739 29/6).
   Professor i medicin vid Åbo universitet. F. 1701 19/16, d. 1747 17/6.
   Å. 1747 11/4 af A. Bäck.

   Friherre, riksråd. F. 1686 19/6, d. 1765 13/1.

77. Johan Gideon Lagerberg. 1743.
   Svensk konsul i Tripolis. F., d. 1743 (efter 2/4).

78. Nils Psalanderhielm. 1743.
   Överberghauptman i rysk tjänst, slutl. svenskt bergråd. Preses
   Å. 1770 36/5 af S. Rabbe.

79. Carl Harleman. 1744 (inv. 1742 11/6).
   Friherre, överintendent. Preses 1746 (2. kv.). F. 1700 27/5, d. 1753 8/2.
   Å. 1753 36/5 af C. G. Tessin.

80. Carl Fredric Menander. 1744.
   Adjunkt i filosofi vid Åbo universitet, slutl. ärkebiskop. Preses 1756
   (1. kv.), 1765 (3. kv.). F. 1712 19/7, d. 1786 22/4.

81. Samuel Schultze. 1744.
   Kamrerare i bergskollegium. Preses 1750 (2. kv.), 1762 (2. kv.). F.
   1698 1/6, d. 1778 1/4.

   Å. 1751 10/4 af P. Wargentin.
83. Johan Hesselius. 1745\textsuperscript{18/2r}.
Provinsialläkare i Närke och Värmland. F. 1687, d. 1752\textsuperscript{18/4r}.
Ä. 1752\textsuperscript{9/12} af J. H. Mörk.

84. Johan Clason. 1745\textsuperscript{18/2}.
Grosshandlare i Stockholm. Preses 1751 (2. kv.), 1769 (2. kv.). F. 1704\textsuperscript{13/6}, d. 1790\textsuperscript{4/1}.

85. Johan Carl Hedlinger. 1745\textsuperscript{9/2}.
Hofintendent och kungl. medaljör. Flyttad till de utländska ledamöterna 1752\textsuperscript{14/3} (nr. 2\textsuperscript{1/2}). F. 1691\textsuperscript{28/3}, d. 1771\textsuperscript{14/2r}.

86. Carl Fredric Ribe. 1745\textsuperscript{10/3}.
Kungl. hoffältskär, slutl. assessor och kungl. lifkirurg. Preses 1748 (3. kv.). F. 1708\textsuperscript{29/3}, d. 1764\textsuperscript{26/9}.
Ä. 1766\textsuperscript{9/1} af F. Martin.

87. Fredric Palmqvist. 1745\textsuperscript{10/10r}.
Friherre, major vid fortifikationen. Preses 1754 (3. kv.). F. 1720\textsuperscript{28/7}, d. 1771\textsuperscript{18/1}.
Ä. 1776\textsuperscript{20/9} af P. Mallet.

88. Carl Leijel. 1745\textsuperscript{18/10r}.
Proberare i bergskollegium, slutl. bergsråd och bergmästare i Värmeland. Preses 1751 (3. kv.). F. 1718\textsuperscript{12/9}, d. 1786\textsuperscript{12/7}.

89. Pehr Kalm. 1745\textsuperscript{18/10r}.
Botanicus, slutl. professor i ekonomi vid Åbo universitet. F. 1716 i mars, d. 1779\textsuperscript{18/11}.
Ä. 1780\textsuperscript{19/11} af J. L. Othelius.

90. Claes Eliander. 1745\textsuperscript{18/19r}.
Kungl. slottsbyggningsmästare. F. 1708\textsuperscript{18/7}, d. 1754\textsuperscript{4/1}.
Ä. 1768\textsuperscript{29/2} af J. H. Mörk.

91. Georg Fredrik von Walden. 1745\textsuperscript{21/11}.
Kammarherre och kungl. stallmästare. Uteslöts 1748 enligt anteckning i matrikeln, men upptages åter i förteckningarna fr. o. m. år 1749. F. 1701, d. 1753 i augusti.

92. Zacharias Johan Strandberg. 1745\textsuperscript{18/19r}.
Assessor i collegium medicum och amiralitetsmedikus. Preses 1752 (2. kv.), 1764 (3. kv.). F. 1712\textsuperscript{12/10}, d. 1792\textsuperscript{28/4}.
Ä. 1783\textsuperscript{20/5} af A. Bäck.

93. Carl Gustaf Löwenhjelm. 1746\textsuperscript{19/1}.
Revisionssekreterare, slutl. greve, riksråd och kanalpresident. Preses 1750 (4. kv.), 1766 (4. kv.). F. 1701\textsuperscript{4/1}, d. 1768\textsuperscript{3/3}.
Ä. 1773\textsuperscript{7/1} af A. Schönherr.

94. Carl Ehrenpreus. 1746\textsuperscript{18/3}.
Greve, riksråd. Preses 1748 (1. kv.). F. 1692\textsuperscript{18/3}, d. 1760\textsuperscript{24/1}.
Ä. 1760\textsuperscript{18/3} af C. Carleson.

95. Anders Anton von Stjernman. 1745\textsuperscript{18/10r}.
Kanslråd och sekreterare i riksarkivet. Preses 1758 (3. kv.). F. 1695\textsuperscript{21/6}, d. 1765\textsuperscript{2/3}.
Ä. 1766\textsuperscript{12/1} af C. F. Mennander.
M. D., slutl. professor i anatomi och praktisk medicin vid Åbo universitet. F. 1704 12/3, d. 1764 17/6.
Å. 1765 22/2 af R. Maritza.

97. Thomas Blixenstjerna. 1746 18/1.
Hofjunkare, slutl. assessor i bergskollegium. F. 1711, d. 1753 13/5.

98. Axel Löwen. 1746 18/1.
Friherro, riksråd och generalguvernör i Pommern, slutl. greve. F. 1686 7/11, d. 1772 22/1.

99. Olof Acrel, adl. af Acrel. 1746 18/1. VI.
Kirurg, slutl. generaldirektör öfver lasaretten och hospitalen i riket. Preses 1750 (3. kv.), 1767 (2. kv.), 1793 (1. kv.). F. 1717 28/11, d. 1806 18/1.
Å. 1796 20/10 af D. Schulz von Schulzenheim.

100. Johan Henrik Ferber. 1746 18/1.
Assessor och amiralitetsapotekare i Karlskrona. Uteslutlen 1752 24/10, emedan han »på så många år aldrig ingifvit det minsta rön och efter gjord påminnelse utlätit sig, att han ej heller ville». F. 1703, d. 1781 37/1.

101. Edvard Carleson. 1746.
Kansliråd, slutl. president i kommerskollegium. Preses 1749 (2. kv.). F. 1704 18/11, d. 1767 28/1.
Å. 1767 21/1 af A. Schönberg.

Biskop i Lund, slutl. ärkebiskop. F. 1689 7/8, d. 1758 29/1.
Å. 1758 9/11 af E. Carleson.

Vice bibliotekarie i Uppsala, slutl. biskop i Lund. Preses 1754 (1. kv.), 1767 (4. kv.). F. 1716 19/12, d. 1794 14/1.
Å. 1796 12/3 af S. Ödman.

104. Harald Urlander. 1746 9/11.
Hofsekretare, slutl. assessor i kommerskollegium. F. , d. 1753 1/12.

Professor i juridik vid Uppsala universitet. F. 1711 4/2, d. 1774 14/12.
Å. 1778 20/1 af B. Fernner.

106. Gabriel Lauræus. 1747 7/1.
Prost och kyrkoherde i Loimijockey församling af Åbo stift, slutl. professor i teologi vid Åbo universitet. F. 1677 13/4, d. 1753 10/8.
Å. 1750 9/12 af C. F. Mennander.

Assessor i kommerskollegium, slutl. kommersråd. F. 1693 20/8, d. 1750 24/12.
Å. 1752 21/3 af A. Berch.

108. Henric Theophil Scheffer. 1747 17/1.
Direktör vid Adelfors guldsmeder, slutl. myntproberare. Preses 1752 (4. kv.). F. 1710 28/12, d. 1759 23/1.
Å. 1760 9/5 af A. F. Croxtedt.


114. Nils Gissler. 1748 30/4. Lektor i logik, fysik och medicin vid Härnösands gymnasium och provinsiallakare i Västernorrlands län. F. 1715 27/2, d. 1771 18/11. Å. 1732 14/6 af A. Schönberg.


122. Johan Gottschalk Wallerius. 1750 \(1/2\).
Adjunkt i medicin vid Uppsala universitet, slutl. professor i kemi, metallurgi och farmaci därestädes. Preses 1783 (2. kv.). F. 1709 \(11/4\), d. 1785 \(18/11\).

123. Leonard Klinckowström. 1750 \(3/4\).
Statssekreterare och öfverpostdirektör, slutl. friherre. Preses 1753 (1. kv.). F. 1685 \(19/4\), d. 1759 \(14/4\).

124. Hans Henric von Liewen. 1750 \(7/4\).
Grefve, öfverste, slutl. riksråd och generalguvernör i Pommern. Preses 1756 (2. kv.), 1772 (4. kv.). F. 1704, d. 1781 \(21/11\).

125. Anders Hellant. 1750 \(1/2\).
Ekonomi direktör i Lappmarken. F. 1717 \(20/11\), d. 1789 \(23/11\).

126. Johan Gabriel von Seth. 1751 \(19/4\).
Friherre, kammarherre, slutl. friherre. Preses 1757 (4. kv.). F. 1722, d. 1797 \(9/2\).

127. Jacob Gadolin. 1751 \(19/4\), V.
Professor i matematik vid Åbo universitet, slutl. biskop därestädes. Preses 1761 (1. kv.), 1786 (1. kv.). F. 1719 \(11/18\), d. 1802 \(9/9\).

128. Fredric Hasselqvist. 1751 \(19/4\).
Med. doktor. F. 1722 \(5/4\), d. 1752 \(9/2\).
Å. 1758 \(3/4\) af A. Bäck.

129. Jacob Eggers, adl. von Eggers. 1751 \(20/11\).
Öfverste i sachsisk tjänst, slutl. friherre och generalmajor. Han invaldes såsom utländsk ledamot (nr. 21 \(1/4\)), men med det eftertryckliga förbehåll, att han med aldra första som möjligt är skall såsom född Svensk, fastän nu i utrikes tjänst stadd, få sitt rum in i hansmans\. F. 1704 \(14/18\), d. 1773 \(12/1\).
Å. 1773 \(9/10\) af A. Schönberg.

130. Henning Adolph Gyllenborg. 1752 \(23/1\).
Grefve, hofkansler, slutl. riksråd. Preses 1756 (4. kv.). F. 1713 \(15/8\), d. 1775 \(30/11\).
Å. 1778 \(10\) af A. Schönberg.

131. Johan Brauner. 1752 \(18/4\).
Friherre, hofjunkare, slutl. kammarråd. F. 1712 \(29/6\), d. 1773 \(26/6\).
Å. 1776 \(10/15\) af S. G. Hermelina.

132. Eberhard Rosén, adl. Rosenblad. 1752 \(24/10\).
Professor i praktisk medicin vid Lunds universitet. Uteslutet 1783 \(24/9\). F. 1714 \(24/11\), d. 1796 \(24/3\).
Å. 1808 \(10/12\) af J. L. Ödellius.

133. Samuel Duræus. 1752 \(21/9\).
Adjunkt i filosofi vid Uppsala universitet, slutl. professor i fysik därestädes. Uteslutet 1783 \(25/4\). F. 1718 \(29/9\), d. 1789 \(8/7\).

134. Samuel Sohlberg. 1753 \(6/3\).
Direktör i mekaniken. Uteslutet 1783 \(24/9\). F. 1708 \(31/3\), d. 1785 \(13/2\).

135. Pehr Lehberg. 1753 \(5/7\).
Adjunkt vid artillerikadettskolan, slutl. professor därestädes. Preses 1757 (3. kv.). F. 1718 \(6/2\), d. 1791 \(17/6\).
Astronomie observator i Lund, slutl. professor i matematik därsådes. F. 1720 14/16, d. 1788 38/5.  
Å. 1791 15/4 af Z. Nordmark.

137. Carl Fredric Scheffer. 1753 4/5.  
Friherre, riksråd, slutl. greve. Preses 1755 (2. kv.), 1772 (3. kv.). F. 1715 52/18, d. 1780 37/15.  
Å. 1788 9/4 af A. Schönb erg.

Hofjunkare och direktör vid Adelfors guldverk. F. 1723 18/26, d. 1770 6/12.

139. Axel Fredric Cronstedt. 1753 4/5.  
Geschworner i Öster- och Västerbergslagen, slutl. bergmästare därsådes. F. 1722 21/18, d. 1765 39/15.  
Å. 1766 9/5 af S. Rinman; 1882 4/16 af A. E. Nordenskiöld (tr. i Stockholms Dagblad, 1882: Nr 76).

140. Sven Rinman. 1753 20/19.  
Överbergsaresse och direktör öfver svartsmidet, slutl. assessor i bergs-kollegium. F. 1720 21/16, d. 1792 29/13.

141. Carl Albrecht Rosenadler. 1754 4/5. VII.  
Å. 1800 11/12 af A. J. Retzius.

142. Carl Knutberg. 1754 4/5.  
Kapten mekanikus. Preses 1762 (1. kv.). F. 1711/12, d. 1780 38/12 i 69:e året.

143. Carl Fredric Adelcrantz. 1754 4/5.  
Hofintendant, slutl. friherre och öfverintendent. Preses 1757 (2. kv.), 1768 (4. kv.). F. 1716 3/10, d. 1796 1/5.

144. Eric Gustaf Lidbeck. 1755 4/5. III.  
Å. 1810 af A. J. Retzius.

Lagman i Södermanland, slutl. statssekretare i krigsexpeditionen. Preses 1759 (1. kv.). F. 1703 31/12, d. 1761 31/12.  
Å. 1832 9/12 af P. Wargentin.

Å. 1780 9/12 af P. F. Runeberg.

Professor i ekonomi vid Lunds universitet, slutl. professor i vältalighet och poesi därsådes. F. 1720 i maj, d. 1770 25/11.

147½. Casten Rönnow. 1755 4/5.  
Arkiaeter hos konung Stanislaus Leszczinski; titul. statsråd. Han var först utländsk ledamot (nr 33), flyttades 1767 bland de inländska. Preses 1768 (1. kv.), 1773 (4. kv.). F. 1700 14/5, d. 1787 5/5.  
Å. 1789 9/12 af J. L. Othellius.
148. Bengt Ferner, adl. Ferner. 1756 34/5. V.
Astronomie observatör i Uppsala, slutl. kanaliråd och informator för kronprinsen Gustaf. Presses 1765 (2. kv.), 1780 (3. kv.). F. 1724 10/12, d. 1802 29/10.

149. Per Zetzel. 1756 44/5. VI.
M. D., slutt. assessor i collegium medicum. Presses 1764 (1. kv.), 1779 (2. kv.). F. 1724 4/5, d. 1802 27/7.
Ä. 1803 27/4 af J. L. Odellius.

150. Thomas Cunningham. 1756 8/6.
Öfverste vid artilleriet. F. 1691 1/11, d. 1759 22/8.

151. Tiburtz Tiburtius. 1756 8/6.
Kontraktsprost och kyrkoherde i Vreta klosters församling av Linköpings stift. Presses 1761 (3. kv.). F. 1706 23/7, d. 1787 19/12.

152. Carl Lehnberg. 1756 8/6.
Direktör och optisk instrumentmakare. Presses 1762 (3. kv.). F. 1725 29/10, d. 1768 28/1.

Ä. 1775 27/3 af S. Sandela.

154. Johan Gustaf Wahlbom. 1757 20/4. VI.
Assessor och provinsialläkare i Kalmar län. F. 1724 7/1, d. 1808 29/1.
Ä. 1809 11/1 af S. Hedln.

155. Eduard Fredric Runeberg. 1757 30/4. I.

Ä. 1800 4/8 af O. Swartz.

Hofpredikant, slutt. kontraktsprost och kyrkoherde i Hasslöfs för- samling av Göteborgs stift. F. 1723 4/5, d. 1805 23/12.
B. H. 1816. Ä. 1815 14/8 af S. Ödmann.

Direktör vid landtmäterikommissionen i Finland. F. 1722 29/1, d. 1770 19/1.
Ä. 1770 10/8 af J. F. Kryger.

159. Fredrik Mallet. 1759 10/6.
Ä. 1798 1/2 af D. Melanderbjelma.

Slottsbyggmästare, slutt. öfverdirektör af mekaniken. F. 1715 13/9, d. 1788 7/1.

Professor i anatomi och kirurgi vid theatrum anatomicum i Stockholm och assessor i collegium medicum. Preses 1762 (4. kv.). F. 1726 10/7, d. 1788 19/6.
Å. 1789 20/1 af A. Murray.

Professor i kemi vid Åbo universitet. F. 1727 12/4, d. 1797 11/8.

Å. 1797 19/8 af Z. Nordmark.

Arkebiskop. F. 1706 1/6, d. 1764 12/1.
Å. 1765 12/8 af C. F. Mennander.

Läkare vid frimurarebarnhuset, slutl. förste arkäter och ordförande i sundhetskollegium. Preses 1763 (1. kv.), 1768 (2. h.-d.). F. 1732 18/7, d. 1823 24/10.
B. H. 1824. Å. 1834 19/1 af M. af Pontin.

166. Thure Gabriel Bjelke. 1760 3/6.
Å. 1763 15/8 af E. Carleson.

Kapten vid amiralitetet och Ostindiska kompaniet. Preses 1768 (3. kv.). F. 1716 18/6, d. 1784 1/6.
Å. 1790 12/12 af A. Sparrman.

Adjunkt i matematik och naturalhistoria vid Uppsala universitet, slutl. professor i kemi, metallurgi och farmaci därstädes. Preses 1777 (3. kv.). F. 1735 22/6, d. 1784 3/6.
Å. 1786 20/9 af P. J. Hjelm.

Kommissarie i Stockholms stads benedlingskommission. F. 1710, d. 1765 23/7.

Professor i astronomi vid Uppsala universitet, slutl. kansliråd och vetenskapsakademiens sekreterare. Preses 1782 (2. kv.), 1790 (3. kv.). F. 1726 23/10, d. 1810 6/1.

Professor i medicin vid Åbo universitet. F. 1725 19/9, d. 1787 18/7.
Å. 1789 19/1 af A. J. Hagström.

Å. 1800 20/5 af H. Nicander.
Bankokommissarie. Preses 1769 (1. kv.), 1780 (1. kv.). F. 1723 7/10, d. 1784 9/10.
Å. 1785 10/11 af A. Schönberg.

174. Anders Schönberg. 1767 21/14. VII.

175. Fredric Henric Chapman, adl. af Chapman. 1767 21/14. V.


177. Anders Planman. 1767 21/14. V.
Professor i fysik vid Åbo universitet. F. 1724, d. 1803 28/14.

B. H. 1815. Å. 1818 30/14 af D. Schulz von Schulzenheim.

Kommissarie i kommerskollegium, slutl. friherre och kansleråd. Preses 1770 (1. kv.). F. 1736 9/10, d. 1794 8/14.
Å. 1796 10/14 af P. Dubb.

Å. 1776 12/14 af A. Schönberg.

Å. 1807 11/14 af G. Adlerbeth.

Å. 1783 22/14 af B. Perrner.

183. Bengt Qvist. 1769 28/14. II.
Direktör öfver finsmidet i riket och assessor i bergskollegium. Preses 1776 (2. kv.), 1781 (4. kv.). F. 1726 21/10, d. 1795 14/10.

Å. 1775 11/14 af J. P. Kryger.

Å. 1795 1/2 av C. Nordmark.

Kammarråd. Preses 1771 (2. kv.), 1781 (1. kv.). F. 1724, d. 1790 22/3.
Å. 1796 1/4 av C. Honst Uggla.

188. Samuel Sandel, adl. Sandels. 1770 31/2.
Å. 1796 2/3 av H. Nicander.

189. Gustaf von Engeström. 1770 31/2. IV.
B. II. 1814.

190. Lars Montin. 1771 30/1.
Å. 1799 4/8 av C. P. Thunberg.

191. Samuel Gustaf Hermelin. 1773 40/1. II.
B. I. 1821.

192. Eric Geisler. 1771 30/1.

193. Eric Prosperin. 1771 30/1. V.

Oeverste vid fortifikationen, slutl. generallöjtnant, generalkvartermästare och direktör över fortifikationen. Preses 1773 (1. kv.), 1782 (4. kv.). F. 1717 30/10, d. 1791 27/12.
Å. 1817 1/8 av G. W. af Tibell.

195. Sven Bunge. 1773 31/4. I.

196. Jonas Hollsten. 1773 37/1.
Kontraktsprost och kyrkoherde i Luleå. F. 1717 4/4, d. 1789 19/8.
Å. 1793 30/12 av D. B. Nezén.

197. Pehr Wäsström. 1773 37/1.
Kamrerare vid De Geer'ska brukskontoret. Preses 1774 (2. kv.). F. 1711 31/5, d. 1792 18/3.

Superkargör vid Oestindiska kompaniet, slutl. direktör därestades och bruksägare. Preses 1774 (3. kv.). F. 1736 31/10, d. 1792 12/3.

199. Nils Dalberg. 1773 37/1. I.
K. förste lifemedikus och vice preses i collegium medicum, slutl. bergråd. Preses 1771 (1. kv.), 1784 (2. kv.). F. 1736 1/4, d. 1820 3/1.
B. II. 1821.
200. Gustaf Adolph Leyonmarck. 1773 27/4, V.
Assessor i bergskollegium, slutl. vicepresident därställdes. Preses 1775 (1. kv.), 1783 (1. kv.). F. 1734 6/12, d. 1815 4/12.
B. H. 1815. Å. 1817 15/2 af G. Adlerbeth.

201. Nicolaus Sahlgren. 1773 17/3.
Direktör vid Ostindiska kompaniet. F. 1701 18/4, d. 1776 10/4.
Å. 1777 20/2 af J. W. Lillestråle.

Å. 1796 1/2 af A. Schönberg.

203. Melcher Falkenberg. 1774 28/1.
Friherre, riksråd. Preses 1775 (2. kv.), 1786 (2. kv.). F. 1722 7/3, d. 1795 21/3.
Å. 1796 20/2 af J. W. Lillestråle.

204. Joachim Wilhelm Liliestråle. 1774 28/1. VII.
Justitiekansler. Preses 1775 (3. kv.), 1784 (1. kv.). F. 1721 21/3, d. 1807 31/3.

205. Bernhard Berndtsson. 1774 28/1. II.
Bergshauptman vid Stora Kopparberget. F. 1729 5/7, d. 1804 3/10.

Grefve, riksråd, öfverstemarskalk, president i bergskollegium. Preses 1776 (1. kv.), 1785 (1. kv.). F. 1724 40/1, d. 1792 29/3.
Å. 1793 20/2 af P. N. von Gedda.

207. Patrik Alströmer. 1774 28/1. II.
Å. 1810 12/12 af H. Nicander.

208. Johan Lorens Odhelius. 1775 4/2, VI.
Assessor i collegium medicum och öfverläkare vid sersfimerlasaretet, slutl. medicinalråd. Preses 1776 (3. kv.), 1784 (4. kv.). F. 1737 5/2, d. 1816 28/4.
B. H. 1816. Å. 1817 1/2 af D. Schulin von Schulzenheim.

Farmacie och kemie studiosus, slutl. apotekare i Köping. F. 1742 8/12, d. 1780 21/5.

210. Ulric Scheffer. 1776 4/2. VII.
Grefve, riksråd och kanslipresident. Preses 1778 (1. kv.). F. 1716 4/1, d. 1799 4/1.

212. Henric Nicander. 1776 12/11. V.
Docent i astronomi vid Uppsala universitet, slutl. vetenskapsakademins sekreterare och astronöm, kansliråd. Preses 1814 (1. h.-å.). F. 1744 19/4, d. 1815 11/2.
B. H. 1815.

213. Anders Sparrman. 1777 15/2. III.
B. H. 1820.

214. Clas Bjerkander. 1778 7/2.
Komminister i Göteborgs församling af Skara stift, slutl. prost och kyrkoherde i Greßbäcks pastorat af samma stift. F. 1735 25/10, d. 1795 1/8. Å. 1797 14/6 af S. Ödman.

215. Carl Magnus Blom. 1778 7/2. VI.
B. H. 1815. Å. 1815 14/6 af J. L. Odellius.

216. Christopher Falkengreén. 1778 7/2.
Å. 1810 1/6 af J. G. Lagerbjelke.

E. o. professor i matematik vid Åbo universitet, slutl. godsägare. F. 1713 14/2, d. 1791 19/8.

Direktör vid Ostindiska kompaniet. F. 1715 5/12, d. 1791 16/6.

219. Johan Gustaf Aczel. 1779 7/2. VI.
Adjunkt i medicin vid Uppsala universitet, slutl. professor i teoretisk och praktisk medicin därförstades. F. 1741 19/8, d. 1801 18/2.
Å. 1809 16/6 af S. Hedén.

220. Peter Johan Bladh. 1779 8/2. II.
Superkargör vid Ostindiska kompaniet och handlande i Kaskö. Flyttades 1809 bland de utländska ledamöterna (nr 188). F. 1746 4/12, d. 1816 1/8.

221. Fredric Sparre. 1779 31/11. VII.
Friherre, hofkansler, slutl. greve, riksråd och rikskansler. Preses 1781 (2. kv.), 1790 (4. kv.). F. 1731 7/2, d. 1803 30/1.

222. Adolph Murray. 1780 9/2. VI.
Å. 1819 20/6 af E. Gadesius.

223. Anders Magnus Wåhlin. 1781 21/2.
Assessor och provinsialläkare i Jönköpings län. F. 1731 27/12, d. 1797 1/12.
Å. 1788 11/11 af J. L. Odellius.

Botanisk demonstrator i Lund, slutl. professor i naturalhistoria, botanik och ekonomi därförstades. F. 1742 31/10, d. 1821 6/10.
B. H. 1822.
225. Gustaf Filip Creutz. 1784 1/2.  
Greve, riksråd och kansli president. F. 1731 i maj, d. 1785 10/10.  
Ä. 1787 1/2 af E. Schröderheim.

226. Johan Gottlieb Gahn. 1784 4/2. IV.  
Assessor i bergskollegium. F. 1745 1/2, d. 1818 1/2.  
B. H. 1818. Ä. 1831 1/2 af H. Nicander.

Direktör öfver Alingsås manufakturverk. F. 1742 1/4, d. 1786 1/4.  
Ä. 1791 1/2 af E. Bchröderheim.

228. Johan Ulfström. 1784 1/2.  
Direktör vid Strömsholms slussbyggnad. F. 1732/33, d. 1797 10/12 i 65:0 året.

Kommunister på Värmdön, slutl. professor i teologi vid Uppsala universitet och kyrkoherde i Gamla Uppsala. F. 1750 1/2, d. 1829.  
B. H. 1812.

230. Petter Jacob Hjelm. 1784 4/2. IV.  
Proberare vid kungl. myntet, slutl. myntguardien och direktör för bergskollegii kemiska laboratorium. Preses 1787 (1. kv.), F. 1746 1/10, d. 1813 1/10.  
B. H. 1812.

231. Zacharias Plantin. 1784 1/2. V.  
Inspektor öfver mått, mål och vikt. Preses 1787 (3. kv.), 1792 (1. kv.). F. 1727, d. 1799 10/12.  
B. H. 1812.

Professor i matematik vid Åbo universitet. F. 1743 1/4, d. 1798 14/6.  
B. H. 1812.

Statssekreterare vid civil expeditionen, slutl. landshöfding i Uppsala län. Preses 1787 (2. kv.), 1792 (4. kv.). F. 1747 24/2, d. 1795 10/12.  
B. H. 1812.

234. Nils Landerbeck. 1786 1/2. V.  
Adjunkt i matematik och naturalhistoria vid Uppsala universitet, slutl. professor i geometri därför. Preses 1799 (1. h.-å.). F. 1735 24/2, d. 1810 18/2.  
B. H. 1812.

235. Carl Christopher Arfwedson. 1786 11/2. II. 8.  
Grosshandlare, slutl. kommerseråd. Preses 1788 (3. kv.), 1792 (3. kv.). F. 1733 1/2, d. 1826 20/6.  
B. H. 1826.

236. Carl Hillebrandsson Uggla. 1786 11/2. I.  
Kammarherre. F. 1725 3/11, d. 1803 31/12.  
B. H. 1826.

237. Adolf Modeer. 1786 11/2. I.  
Förste sekreterare i patriotiska sällskapet. Preses 1787 (4. kv.). F. 1739 1/4, d. 1799 14/7.  
B. H. 1826.

Ekonomiintendent. Preses 1789 (1. kv.), 1794 (2. kv.). F. 1735 28/11, d. 1796 28/11.
239. Peter Niclas von Gedda. 1786 15/17. IV.  
Friherre, kammarrevisionsråd. Preses 1788 (1. kv.), 1794 (1. kv.).  
F. 1737 11/17, d. 1814 28/15.

240. Fabian Casimir Wrede. 1786 15/17.  
Å. 1706 9/15 af G. Adlerbeth.


Statssekreterare i krigsexpeditionen, slutl. president i Vasa hofrätt.  
Preses 1788 (4. kv.), 1797 (2. h.-å.). F. 1743 15/11, d. 1801 10/12.

243. Arvid Faxe. 1787 14/19.  
Assessor och förste amiralitetsmedikus i Karlskrona. F. 1733 7/15, d. 1793 18/19.

Assessor i collegium medicum samt professor i anatomi och kirurgi vid theatrum anatomicum i Stockholm, slutl. generaldirektör öfver lasaretten i riket.  
Preses 1791 (2. kv.). F. 1753 8/15, d. 1830 8/12.  
B. H. 1830. Å. 1832 9/12 af M. M. af Pontin.

245. Anders Falck. 1788 13/19.  
Å. 1797 9/15 af E. Prosperin.

246. Gudmund Göran Adlerbeth. 1788 12/17. VII.  
B. H. 1818.

247. Anders Lidtgren. 1788 12/17. V.  
Astronomie observator i Lund. F. 1729, d. 1815 6/17.

Kansliråd och informator för kronprinsen Gustaf Adolf, slutl. lands-höfding och statssekreterare i ecklesiastikexpeditionen.  
Preses 1789 (2. kv.), 1812 (1. h.-å.). F. 1752 17/12, d. 1824 7/15.  
B. H. 1824.

249. Carl Niklas Hellenius, adl. i Finland von Hellens. 1788 12/17. I.  
Professor i ekonomi och botanik vid Åbo universitet. Flyttades 1808 6/12 bland de utländska ledamöterna (nr 189). F. 1745 13/15, d. 1820 28/1.

250. Clas Fredrik Hornstedt. 1788 12/17. III.  
Lektor i medicin och naturalhistoria vid Linköpings gymnasium, slutl. fältläkare i Finland. F. 1758 12/17, d. 1809 i maj.
251. Johan Nordenankar. 1789/17. V.

252. Olof Peter Swartz. 1789/17. III.
Professor, lärare vid Bergianska trädgårdsskolan, slutl. därjämte professor i botanik och naturalhistoria vid Karolinska institutet och vetenskapsakademiens sekreterare. Preses 1790 (2. kv.), 1797 (1. h.-å.). F. 17602/19, d. 18181/18.
B. H. 1818. Å. 18203/11 af M. af Pontin.

253. Johan Gadolin. 1790/17. IV.
Professor i kemi vid Åbo universitet. Flyttades 18096/12 bland de utländska ledamöterna (nr 190). F. 17601/6, d. 18524/18.

254. Carl August Ehrensvärd. 1790/17. I.
Greve, generalamiral. Preses 1793 (2. kv.). F. 17451/6, d. 18002/1.

255. Johan von Hermansson. 1790/17. II.
Generalmajor, direktör vid fortifikationen. Preses 1791 (1. kv.). F. 17281/19, d. 179311/11.
Å. 17941/4 af G. Adlerbeth.

256. Bengt Reinhold Geijer. 1790/17. III.
Bergmästare, pröverare i bergskollegium och öfverdirektör vid kontrollverket. F. 175811/11, d. 181511/11.
B. H. 1816.

257. Erik Schröder. 1790/17.
Sekreterare i rikets ständers bank. Preses 1791 (3. kv.). F. 17273/19, d. 17973/19.
Å. 18001/1 af D. Schulz v. Schulzenheim.

258. Carl De Geer. 1790/17. II.
Friherre, kammarherre. Preses 1792 (4. kv.). F. 17471/5, d. 180513/1.

259. Johan Julin. 1791/17. IV.
Apotekare i Uleåborg, slutl. i Åbo. Flyttades 18096/12 bland de utländska ledamöterna (nr 191). F. 17923/19, d. 18202/1.

260. Samuel Fahlberg. 1791/17. III.
Guvernenstållkare och landmätardirektör på St. Barthlemy. Ütesöts 1814, »då han i anledning av politiska förbrytelser frånvårande dömdes från livet«, men upptages detta oaktadt fr. o. m. år 1816 i de årliga förteckningarna bland utländska ledamöter (nr 150). F. 175811/11, d. 18344/11.

Hofjunkare och protokollssekreterare vid utrikesexpeditionen, slutl. hofmarskalk och friherre. F. 17573/11, d. 18262/5.
B. H. 1826.

262. Ulric Gustaf Franc. 1792/17. VII.
Statssekreterare och öfverpostdirektör. Preses 1799 (2. h.-å.). F. 17364/11, d. 18262/5.

263. Jacob von Engeström. 1792/17.

---

1 Rosenhånes påstående (s. 361 not 2), att hans namn ej infördes i akademien matrikel, är oriktigt: det återfinnes där under nr 293, men är sedermera öfwerstruktet.
d. 1795.6.11.
Å. 1797.6.1 af A. J. Hagström.

265. Johan Peter Westring. 1792.6.1. VI. 7.
Kungl. lifmedikus, slutl. konungens förste lifmedikus. F. 1753.6.11,
d. 1833.6.19.
B. H. 1833.

266. Adam Wilhelm Rappe. 1793.6.11. I.
Friherre, bruksägare. F. 1750.6.10, d. 1819.6.11.

267. Anton Swab. 1793.6.12. II.
Geschwornor vid Adelfors guldverk, slutl. bergmästare vid Stora Kopparberget och assessor i bergskollegium. F. 1763, d. 1809.6.19.

Botanisk demonstrator i Uppsala, slutl. c. o. professor i medicin därställdes. F. 1750.6.10, d. 1836.6.11.
B. H. 1836.


Å. 1796.6.1 af A. G. Silverstolpe.

271. Henric Gahn. 1793.6.16. VI.
B. H. 1816. Å. 1820.6.11 af C. Zetterström.

272. Daniel Erik Næsén. 1793.6.17. VI.
Provisiölläkare i Västerbotten. F. 1752.6.13, d. 1808.6.17.

Direktör och ordningsman i Eskiöstska och direktör vid Alfdalens porfyrverk, slutl. öfverstelöjtnant vid flottans mekaniska kår. F. 1753.6.17, d. 1835.6.16.
B. H. 1836.

Amiralitetsmedikus i Göteborg, slutl. öfverfältläkare. F. 1750.6.1, d. 1834.6.1.
B. H. 1833.

275. Anders Polheimer. 1795.6.20. V.
Bergshauptman och markscheider. F. 1746.6.8, d. 1811.6.8.
B. H. 1812.

Informationskapten vid Svea artilleriregemente. F. 1753.6.9, d. 1795.6.1.

277. Per Tegman. 1795.6.22. V.
Professor i matematik vid Lund universitet. F. 1757.6.9, d. 1811.6.12.
B. H. 1811.
278. Gustaf Adolf Reuterholm. 1796 4/2. VII.
Friherre, president i kammarrevisionen. F. 1756 7/7, d. 1813 27/12.

279. Erik Acharius. 1796 4/2. III.
Provinsialläkare i Östergötland, slutl. professor. F. 1757 10/10, d. 1819 14/8.
B. II. 1819.

Statsekretare i civilexpeditionen, slutl. friherre och justitiestats-
B. H. 1847.

281. Pehr Gustaf Tengmalm. 1797 16/2. VI.
Provinsialläkare i Västmanland. F. 1754 21/6, d. 1803 27/8.
Ä. 1813 30/3 af S. Bedin.

Proberare i bergskollegium, slutl. bergråd och direktör vid mynt-
B. E. 1838.

Kansliråd, slutl. president i kommerskollegium och friherre. Preses
1798 (1. h.-Å.). F. 1754 19/7, d. 1821 18/3.
B. H. 1823.

284. Gustaf Aron Lindbom. 1797 15/12. II.
Bergmästare i Värmland, slutl. bergråd. F. 1758 23/6, d. 1814 21/4.
B. II. 1814.

Professor i astronomi vid Greifwalds universitet, slutl. professor i teo-
B. II. 1831.

285. Axel Gabriel Silverstolpe. 1798 14/2. VII.
Riddarhussekretare, slutl. kammarherre. Preses 1801 (2. h.-Å.).
B. H. 1817. Ä. 1820 30/12 af A. G. Mörner.

286. Johan Erik Norberg, adl. i Finland von Norberg. 1798 14/2. III.
Bergråd, slutl. mariningenjör och verkligt ryskt statsråd. Flytt-
des 1809 11/12 bland de utländska ledamöterna (Nr 192). F. 1749 13/6, d. 1818 11/7.

287. Anders Hedenberg. 1798 14/2. VI.
Kungl. lifmedikus och assessor i collegium medicum. F. 1737 4/1, d. 1798 19/12.
Ä. 1799 30/9 af J. L. Odellius.

288. Johan Carl Garney. 1798 14/2. II.
Direktör över täckjärnsblåsningen i riket och öfvermässtånd in Vär-
mland. F. 1740 26/12, d. 1808 18/4.

Docent vid Uppsala universitet, slutl. professor i geometri därstädades
samt prok och kyrkoherde i Alunda och Morkarla. Preses 1813
(2. h.-Å.). F. 1771 6/7, d. 1851 18/1.
B. H. 1850.
290. Carl Gustaf Sjösten. 1798 IV.
   Docent vid Lunds universitet, sedan professor vid Svea artilleriregemente, vetenskapsakademiens sekreterare. F. 1767, d. 1817.

291. Carl Fredrik Bouck. 1798 V.
   Kapten vid konstruktionsstaten och stadsarkitekt. Preses 1802 (1. h.-å.). F. 1758/59, d. 1815 i 57:e året.

292. Carl Erik Lagerheim. 1799 I.
   Vicepresident i statskontoret, slutl. friherre och president därförstades. Preses 1803 (2. h.-å.). F. 1742/7, d. 1813.

293. Jonas Öfverbom. 1799 IV.
   Premieringenjör vid landtmästerikontoret. Preses 1808 (2. h.-å.). F. 1758, d. 1819.

294. Anders Gustaf Ekeberg. 1799 IV.
   Adjunkt och kemie laborator vid Uppsala universitet. F. 1767, d. 1813.

295. Olof Åkerren. 1799 VII.
   Bergsmekanikus. F. 1754, d. 1812.

296. Carl Fredrik von Schulzenheim. 1799 VI.
   Generaldirektör öfver lasaretten i riket och assessor i collegium medicum. Preses 1802 (2. h.-å.). F. 1745, d. 1808.

297. Shering Rosenhane. 1799 VII.
   Friherre, kansliråd, konungens kabinettssekreterare, slutl. statssekreterare. Preses 1804 (2. h.-å.). F. 1754, d. 1812.

298. Carl Gustaf Adlermarck. 1800 I.
   Friherre, kansliråd. F. 1747, d. 1810.

299. Erik Hagström. 1800 III.
   Geschworner, bergsmekanikus och förvaltare vid Alfdalens pofyrverk, slutl. öfverdirektör och disponent vid Avestads kopparsmidesfabrik. F. 1760, d. 1827.

300. Carl Olof Cronstedt. 1801 IV.
   Viceamiral, konungens generaladjutant och kommandant på Sveaborg. Uteslöts 1809. F. 1756, d. 1820.

301. Johan Christian Ackerman. 1801 I.
   Direktör öfver plantagerna vid Haga lustslott. F. 1737/38, d. 1828 i 73:e året.

302. Carl Gabriel Mörner. 1801 I.
   Greve, hofmarskalk. F. 1737, d. 1828.
Professor i kemi, metallurgi och farmaci vid Uppsala universitet. F. 1753 13/6, d. 1837 25/5.
B. H. 1837.

304. Gabriel Erik Haartman, adl. i Finland von Haartman, 1801 18/17. VI.

305. Eric Ruuth. 1802 14/4. I.


308. Fredrik Bogislaus von Schwerin. 1804 21/6. I.


312. Fredrik Wilhelm Radloff. 1804 21/6. VI. 8.
Provinsialläkare i Stockholms län, sederm. professor i medicin vid Åbo universitet. Flyttades 1809 5/12 bland de utländska ledamöterna (nr 194) och 1814 tillbaka bland de inländska. F. 1766 19/4, d. 1838 18/4. B. H. 1838.

313. Joseph Gustafsson Pipping, adl. i Finland Pippingsköld. 1804 21/6. VI.
Adjunkt i medicin vid Åbo universitet, slutl. professor i kirurgi och obstetrik därställdes. Flyttades 1809 5/12 bland de utländska ledamöterna (nr 195). F. 1760 9/6, d. 1815 26/7.

314. Johan Gabriel Oxenstierna. 1804 21/6. VII.
B. H. 1829.

Lektor i matematik vid Gäfle gymnasium. F. 1759 22/5, d. 1837 24/7.
B. H. 1836.

317. Johan Gustaf Lagerbjelke. 1804 9/4, V.
B. H. 1812.

318. Carl Gottfried von Helvig. 1804 9/4, V.
B. H. 1843.

319. Sven Anders Hedin. 1804 5/6, VI. 7.
Kungl. lifomedikus och assessor i collegium medicum, slutt. medicinalråd. Preses 1818 (1. h.-å.). F. 1750 10/6, d. 1824 14/10.
B. H. 1822.

320. Pehr Afzelius, adl. von Afzelius. 1804 9/6, VI. 7.
Öfverdirektör, professor i teoretisk och praktisk medicin vid Uppsala universitet. Preses 1812 (2. h.-å.). F. 1760 14/12, d. 1843 2/12.
B. H. 1843.

321. Johan Erik Gerss. 1805 24/4, I.
Sekreterare i landmätterikontoret och ekonomidirektör i Pommern. F. 1747 29/4, d. 1808 20/8.

322. Erik Thomas Svedenstjerna. 1805 24/4, II. 5.
Direktör och öfvermasmästare i Uppland och Norland. Preses 1809 (2. h.-å.). F. 1765 28/4, d. 1825 14/1.
B. H. 1825.

323. Carl Peter Lenngren. 1805 24/4, II. 8.
Kommerseråd. Preses 1806 (2. h.-å.). F. 1750 28/5, d. 1827 16/11.
B. H. 1827.

324. Pehr Gustaf Lindroth. 1805 24/4, III.
Assessor och regementsfältskär i Upplands regemente. F. 1758 26/2, d. 1809 9/1.

325. Jonas Lidström. 1805 24/4, V.
Öfverstelöjtnant vid konstruktionssaken. Preses 1807 (2. h.-å.). F. 1755 19/4, d. 1808 27/1.

Generalmajor och generaladjutant, slutt. friherre, generallöjtnant och president i krigskollegium. Preses 1809 (1. h.-å.). F. 1772 12/5, d. 1832 8/3.
B. H. 1822.

M. D., slutt. professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet. F. 1780 11/10, d. 1851 22/3.
B. H. 1851.
328. Sven Ingemar Liungh. 1808 \(3^{11}/18\). III. 6.
Landskamrerare. F. 1757 \(1^{13}/12\), d. 1828 \(12^{3}/12\).
B. H. 1828.

329. Gustaf Gabriel Hällström. 1808 \(2^{7}/8\). V.
Professor i fysik vid Åbo universitet. Flyttades 1809 \(4^{1}/12\) bland de utländska ledamöterna (nr 196). F. 1775 \(2^{4}/11\), d. 1844 \(2^{7}/12\).

330. Arvid Henric Florman. 1808 \(2^{7}/8\). VI. 7.
Professor i anatom och kirurgi vid Lunds universitet. F. 1761 \(4^{1}/12\), d. 1840 \(12^{1}/12\).
B. H. 1839.

331. Anders Lorens Santheson. 1808 \(2^{5}/12\). VI.
Assessor och stadsfysikus i Gäfle. F. 1752 \(1^{13}/12\), d. 1810 \(2^{1}/12\).
Å. 1809 \(1^{13}/12\) af S. Hedin.

332. Jöns Jacob Berzelius. 1808 \(1^{13}/12\). IV. 5.
Professor i kemi och farmaci vid kirurgiska skolan i Stockholm (se-derm. Karolinska institutet), slutl. vetenskapsakademien sekreterare, friherre. Preses 1810 (1. h.-ä.). F. 1779 \(2^{1}/12\), d. 1848 \(1^{1}/12\).

333. Carl Birger Rutström. 1809 \(1^{13}/12\). I. 8.
M. D., slutl. medicinalråd. Preses 1815 (2. h.-ä.). F. 1758 \(2^{11}/11\), d. 1826 \(12^{1}/12\).
B. H. 1826.

Biskop i Linköping, slutl. ärkebiskop. Preses 1815 (1. h.-ä.). F. 1766 \(12^{1}/12\), d. 1836 \(2^{1}/12\).
B. H. 1836.

335. Leonard Gyllenhaal. 1809 \(1^{13}/12\). III. 6.
Major. F. 1752 \(2^{1}/11\), d. 1840 \(13^{1}/12\).
B. H. 1840.

Sidenfabrikär i Stockholm, slutl. kommerseråd. F. 1772 \(10^{1}/12\), d. 1848 \(28^{1}/12\).
B. H. 1848.

337. Pehr af Bjerkén. 1809 \(1^{13}/12\). VI.
Regementsläkare vid Upplands regemente, slutl. öfverkirurg vid serafinerlasaretet och öfverfältläkare. F. 1765 \(4^{1}/12\), d. 1818 \(24^{1}/12\).
B. H. 1813. Å. 1819 \(20^{1}/12\) af S. Hedin; 1878 \(25^{1}/12\) af P. H. Malmsten.

338. Eric Odellius. 1809 \(1^{13}/12\). VI. 7.
Regementsläkare vid Skaraborgs regemente, assessor. F. 1760 \(8^{1}/11\), d. 1834 \(7^{1}/12\).
B. H. 1833.

Professor i naturalhistoria vid Lunds universitet. F. 1764 \(12^{1}/12\), d. 1830 \(28^{1}/12\).
B. H. 1829.

340. Lars Nordenbjelke. 1810 \(2^{11}/12\). V.
Öfverste och sekundchef för flottans konstruktionskår. F. 1745 \(1^{1}/12\), d. 1814 \(19^{1}/12\).
B. H. 1817.
K. förste lifmedikus och vice preses i collegium medicum, slutl. friherre, förste arkiater och ordförande i sundhetskolloegium. Preses 1820 (1. h.-ä.). F. 1776 1/8, d. 1848 24/1.
B. H. 1848.

Friherre, statsminister för utrikes ärendena, slutl. grefve. Preses 1814 (2. h.-ä.). F. 1751 14/12, d. 1826 18/9.
B. H. 1830.

Godsägare. F. 1756 11/4, d. 1834 18/12.
B. H. 1834.

Friherre, godsägare. F. 1742 27/7, d. 1810 14/1.
B. H. 1817.

Kommersråd. Preses 1816 (2. h.-ä.). F. 1763 4/12, d. 1827 14/12.
B. H. 1830.

Bergsråd. F. 1759 10/8, d. 1831 3/5.
B. H. 1831.

Landsshöfding i Värmlands län. F. 1752 10/2, d. 1823 1/7.
B. H. 1824. Å. 1824 28/11 af M. Rosenblad.

Förste kontrollör vid kontrollverket, slutl. öfverdirektör för teknologiska institutet. F. 1783 21/8, d. 1858 21/3.

349. Pehr Bernhard Berndes. 1812 28/10. V. 3.
Kapten vid arméns flotta. F. 1750 20/4, d. 1826 28/5.
B. H. 1838.

Professor i matematik vid Lunds universitet, slutl. prost och kyrkoherde i Kumla. F. 1776 18/1, d. 1844 6/1.
B. H. 1844.

Vetenskapsakademiens astronom och professor vid topografiska kåren. F. 1784 21/1, d. 1856 28/2.
B. H. 1850.

Optisk och matematisk instrumentmakare. F. 1761 21/4, d. 1825 28/2.
B. H. 1825.

Stadaläkare i Göteborg, slutl. assessor i sundhetskolloegium. F. 1759 20/7, d. 1848 3/5.
M. D., professor, slutl. medicinalråd. Preses 1818 (2. h.-ä.). F. 1774 8/11, d. 1835 17/1.
B. H. 1836.

Rikshistoriograf, riksantikvarie och kansliråd. F. 1748 18/11, d. 1834 10/10.
B. H. 1834. Å. 1880 8/9 af B. E. Bildebrand.

Friherre, öfverdirektör öfver landtmäteriet, slutl. president. Preses 1817 (1. h.-ä.). F. 1736 28/1, d. 1822 18/12.
B. H. 1823. Å. 1823 12/4 af M. Rosenblad.

Kommersråd, slutl. president i kommerskollegium. Preses 1817 (2. h.-ä.). F. 1767 9/11, d. 1826 18/7.
B. H. 1826.

Assessor i sundhetskollegium, sederm. medicinalråd och konungens förste lifmedikus. Preses 1821—2. F. 1781 28/1, d. 1858 39/1.
L. Bd 1 af C. Palmstedt.

Professor i astronomi vid Uppsala universitet. F. 1770 7/11, d. 1859 5/1.
L. Bd 1 af G. Svanberg.

Professor i medicin vid Uppsala universitet. F. 1767 18/6, d. 1829 8/11.
B. H. 1829.

Norsk statsminister. F. 1749 8/12, d. 1824 10/12.
B. H. 1825.

Friherre, viceamiral, slutl. riksståthållare i Norge, greve. F. 1766 25/6, d. 1829 8/12.
B. H. 1829.

Adjunkt i kemi och farmaci vid Karolinska institutet, slutl. professor vid bergskolan i Falun. Preses 1840—1. F. 1787 2/6, d. 1845 59/11.
B. H. 1845.

Geschworner. F. 1788 13/7, d. 1832 25/6.
B. H. 1832.

Geschworner, slutl. bruksägare och assessor i bergskollegium. Preses 1833—4. F. 1787 12/6, d. 1856 18/7.
L. Bd 1 af G. Schertz.

B. H. 1828.

B. H. 1847.

Svensk konsulatsreder i Tanger, slutl. kammarherre hos storhertigen af Toscana. F. 1776 1/6, d. 1847 12/11.
B. H. 1847.

Friherre, president i statskontoret, slutl. statsråd, greve. Preses 1820 (2. h.-å.). F. 1779 21/10, d. 1827 11/12.
B. H. 1827.

Kammarrättshållare. F. 1772 14/6, d. 1844 28/11.
B. H. 1844.

Hofintendent. F. 1754 10/6, d. 1831 21/4.
B. H. 1831.

Professor i naturhistoria vid Lunds universitet, slutl. biskop i Karlstad. F. 1785 23/4, d. 1859 28/1.
L. Bd 1 af J. E. Areschoug.

Öfverstelöjtnant vid Svea, slutl. vid Vendes artilleriregemente. F. 1757 29/6, d. 1824 29/11.
B. H. 1824.

B. H. 1851.

375. Jakob Henrik af Forselles. 1817 11/1. V. 4. 3.
Bergmästare och bergshauptman i Sala. F. 1785 27/12, d. 1855 12/6.
L. Bd 1 af P. Lagerhjelm.

B. H. 1844.

377. Lars Wollin. 1817 11/1. V.
Kontreamiral. F. 1734 39/12, d. 1818 28/11.
B. H. 1818.

Professor i medicin vid Lunds universitet. F. 1775 7/6, d. 1840 27/4.
B. H. 1840.

Professor i teoretisk medicin och kirurgi vid Karolinska institutet. Preses 1824—5. F. 1778 18/6, d. 1827 7/2.
Friherre, hofkansler, slutt. greve och statsminister för utrikes ärendena. Presses 1819 (1. o. 2. h.-ä.). F. 1770 23/12, d. 1837 13/4.
B. H. 1888.

381. Gustaf af Klint. 1819 21/3. V. 2.
Kontreamiral, slutt. viceamiral. F. 1771 21/2, d. 1840 20/6.

382. Hans Peter Eggertz. 1819 24/6. IV. 5.
Geschwornener i Öster- och Västerbergslagen. F. 1781 28/6, d. 1807 13/6.
L. Bd 2 af V. Eggertz.

Kungl. förste lifmedikus, slutt. ordförande i sundhetskolloget. Presses 1830—1. F. 1777 5/2, d. 1856 23/5.
L. Bd 1 af C. Sántesson.


B. H. 1898.

386. Jonas Beronius. 1821 18/6. 3.
Bergmästare och geschwornener vid Dannemora grufvor, slutt. bergsfogde i Upplands och Roslags bergsfögderi. F. 1779 23/10, d. 1847 18/6.
B. H. 1847.

387. Johan August Arfwedson. 1821 18/6. 5.
Brukspatron. F. 1792 17/6, d. 1841 28/6.
B. H. 1841.

388. Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister. 1821 13/6. 5.
Greve, justitiekansler, slutt. en af rikets herrar. F. 1782 14/6, d. 1871 11/2.

Professor i botanik och naturalhistoria vid Karolinska institutet och intention öfver akademins zoologiska museum, sederm. zoologiska riksmuseet. F. 1787 11/11, d. 1828 12/3.
B. H. 1828.

Professor i zoologi vid Lunds universitet. Preses 1861—2. F. 1787 8/3, d. 1883 38/11.
L. Bd 4 af G. Retzius.

Professor, lärare vid Bergianska trädgårdsskolan och intention öfver akademins botaniska samlingar, sederm. naturhistoriska riksmuseet botaniska afdelning. F. 1789 1/11, d. 1856 4/5.
L. Bd 1 af N. J. Andersson.

392. Elias Magnus Fries. 1821 18/6. 6.
Adjunkt i botanik vid Lunds universitet, sederm. professor i botanik och praktisk ekonomi vid Uppsala universitet. F. 1794 18/4, d. 1878 8/2.
L. Bd 2 af J. Arrhenius.
Landshöfding på Öland. F. 1763 27/6, d. 1838 16/4.
B. H. 1828.

394. Carl David af Uhr. 1821 18/4. 8.
Öfvermästare och direktör vid tackjärnsbästningen och stång-
järnsmidet i riket. F. 1770 22/6, d. 1849 15/3.
B. H. 1849.

Klädesfabrikant i Norrköping, slutl. assessor. Preses 1827—8. F.
1778 31/4, d. 1839 17/4.
B. H. 1839.

Kansliråd, f. d. professor i österländska språk vid Lunds universitet.
F. 1747 i febr., d. 1826 11/1.
B. H. 1826.

397. Gustaf Adolf Lagerheim. 1822 5/3. 3.
Major och förste mekanikus vid Göta kanal, slutl. öfverstelöjtnant
vid flottans mekaniska kår. F. 1788 31/2, d. 1845 14/1.
B. H. 1844.

Professor i matematik och astronomi vid Kristiania universitet. F.
1784 28/6, d. 1873 12/4.

Professor i zoologi och botanik vid Kristiania universitet. F. 1769
14/11, d. 1855 28/2.
B. H. 1854.

Professor i anatomi vid Kristiania universitet. F. 1769 32/10, d. 1852 18/4.
B. H. 1852.

Professor i anatomi och kirurgi vid Uppsala universitet. F. 1770
25/10, d. 1829 31/5.
B. H. 1829.

402. Christian Frederik Gottfried Bohr. 1824 21/2. 2.
Astronomisk observator, skollärare, kantor och organist i Bergen.
F. 1773 29/10, d. 1832 10/6.
B. H. 1833.

403. Pehr Adolph Tamm. 1824 24/2. 8.
Bruksägare, slutl. friherre. Preses 1834—5. F. 1774 2/1, d. 1856 24/7.
L. Bd 1 af C. Rydqvist.

404. Clas Adolf Fleming. 1824 18/3. 9.
F. 1771 24/4, d. 1831 15/3.
B. H. 1831.

405. Carl David Skogman. 1825 3/2. 8, 9.
Statssekreterare vid handels- och finansexpeditionen, slutl. president
d. 1856 29/7.
L. Bd 1 af C. Rydqvist; Bd 2 af R. Cronstedt.
Professor, slutl. öfverdirektör vid mynt- och kontrollverken. F. 1797 9/4, d. 1852 31/10.
B. H. 1852.

407. Lars Peter Walmstedt. 1825 4/1. 5.
Professor i kemi vid Uppsala universitet. F. 1782 2/11, d. 1858 30/7.
L. Bd 1 af N. J. Berila.

408. Jens Esmark. 1825 4/1. 5.
Professor i bergsvetenskap vid Kristiania universitet. F. 1762 51/12, d. 1839 38/1.
B. H. 1838.

B. H. 1836.

L. Bd 2 af S. Lovén.

Grefve, öfverstekammarjunkare. F. 1770 22/6, d. 1852 14/8.
B. H. 1832.

Professor, vetenskapsakademiens Thamiske lektor. F.1788 3/6, d.1862 9/9.
L. Bd 1 af C. Palmstedt.

413. Johan Olof Wallin. 1827 1/3. 9.
B. H. 1839.

President i kommerskollegium, slutl. statsråd. Preses 1829—30. F. 1777 12/13, d. 1856 3/1.
L. Bd 1 af C. Bydqvist.

Kansliråd. F. 1777 12/13, d. 1842 27/5.
B. H. 1842.

Docent i matematik vid Uppsala universitet, slutl. professor i fysik däristades. F. 1800 30/8, d. 1839 14/9.
B. H. 1839.

L. Bd 2 af C. Santesson.

418. Johan Peter Lefrén. 1828 29/5. 8.
Öfverste, guvernör vid krigssakademien på Karlberg och chef för fortifikationsbrigaden, slutl. generallöjtnant. F. 1784 17/2, d. 1862 1/1.
L. Bd 1 af C. M. Thulstrup.
B. H. 1848. Å. 1874 31/4 af L. De Geer.

Statsråd. F. 1764 17/16, d. 1829 1/2.
B. H. 1829.

Professor vid artilleriläroverket på Marieberg. F. 1785 24/16, d. 1834 11/16.
B. H. 1834.

Kyrkoherde i Gudbrandsdalen i Norge. F. 1794 9/14, d. 1838 33/14.
B. H. 1834.

Hofmarskalk, kommerseråd, vetenskapsakademiens kammrarare. F. 1775 17/16, d. 1834 7/11.
B. H. 1854.

Grefve, general, öfverstekammarjunkare och svensk minister i Paris, slutl. en af rikets herrar. F. 1771 1/19, d. 1856 32/1.
L. Bd. 1. af L. Manderström.

Kanalråd, slutl. president i kammarrätten. Presses 1849—50. F. 1792 12/3, d. 1856 21/12.
L. Bd 1 af C. Rydqvist. Å. 1872 31/4 af H. Hamilton.

Öfverläkare vid serafimerlasarettet. F. 1773 5/12, d. 1831 2/8.
B. H. 1831.

Professor i obstetrik vid Karolinska institutet och direktör för allmänna barnbörshuset. F. 1782 1/6, d. 1848 16/1.
B. H. 1848.

Friherre, slutl. öfverstekammarjunkare. F. 1783 14/7, d. 1865 18/5.
L. Bd 1 af N. H. Levén.

Professor i materia medica vid Karolinska institutet, sedermera vetenskapsakademiens sekreterare. F. 1800 18/8, d. 1877 22/6.
L. Bd 2 af G. v. Düben.

Prost och kyrkoherde i Mörkö församling af Strängnäs stift, slutl. i Tjörns församling af Göteborgs stift. F. 1781 29/9, d. 1858 31/5.
L. Bd 2 af S. Levén.

431. Samuel Owen. 1831 9/16. 3.
Fabriksidkare. F. 1774 12/16, d. 1854 12/1.
B. H. 1833. Å. 1875 32/8 af E. Edlund (tr. i Läsning för folket, Årg. 41).
Professor i botanik vid Lunds universitet. F. 1785 26/5, d. 1874 23/12.

432. Frederik Holst. 1831 9/12. 7.
Professor i medicin vid Kristiania universitet. F. 1791 14/8, d. 1871 4/6.

433. Carl De Geer. 1831 14/12. 9.
Greve, slutt. en af rikets herrar. F. 1781 9/6, d. 1861 9/6.
L. Bd 1 af H. Hamilton.

F. 1783 14/12, d. 1874 13/11.

435. Carl Wilhelm Henrik Ronander. 1831 14/12. 7.
Öfverläkare vid seraflimerlasarettet, professor. F. 1794 23/6, d. 1847 10/4.
B. H. 1847.

436. Johan Edström. 1831 14/12. 3.
Major-mekanikus, slutt. öfverstelöjtnant vid flottans mekaniska kår.
F. 1781 7/10, d. 1848 1/10.
B. H. 1848.

437. Adolph Ferdinand Svanberg. 1831 14/12. 1.
L. Bd 1 af E. Edlund.

438. Carl Gustaf Mosander. 1832 12/12. 5.
Adjunkt i kemi och farmaci vid Karolinska institutet, slutt. professor därestädes och intendent vid riksmuseets mineralogiska afdelning.
F. 1797 10/9, d. 1858 15/10.
L. Bd 1 af A. Erdmann.

Docent i astronomi vid Uppsala universitet, slutt. vetenskapsakademis astronom och professor vid topografiska kårnen. Preses 1859—60.
F. 1804 26/5, d. 1870 18/6.

M. D., slutt. konsulatsekreterare i Alexandria, professor. F.1787 21/10, d. 1865 21/9.
L. Bd 1 af P. F. Wahlberg.

441. Adam Wilhelm Ekelund. 1834 19/6. 1.
Adjunkt i matematik vid Lunds universitet, sederm. professor i fysik därestädes. F. 1796 12/11, d. 1885 18/6.

442. Theophil Nathorst. 1834 19/6. 8.
K. sekreterare, föreståndare för schäferiet och herdeskolan på Näs, slutt. landbruksakademis sekreterare. Preses 1850—1. F. 1794 19/6, d. 1892 7/6.

443. Lars August Mannerheim. 1835 14/1. 9.
Friherre, förste expeditionsekreterare. F. 1749 14/10, d. 1835 18/6.
B. H. 1836. Å. 1837 15/6 af A. G. Mörner.

444. Erik Gustaf Geijer. 1835 14/1. 9.
Professor i historia vid Uppsala universitet. F. 1783 12/1, d. 1847 23/4
445. **Esaias Tegnére.** 1835. 9.
Biskop i Växjö stift. F. 1782, d. 1846.
B. H. 1846.

446. **Fabian Jacob Wrede.** 1835. 4.
Friherre, kapten i artilleriet, sedern. generallöjtnant. Preses 1846—7.
F. 1802, d. 1833.

447. **Joachim Åkerman.** 1835. 4, 5.
Professor i kemi vid teknologiska institutet, sedern. öfverdirektör vid mynt- och kontrollverken. Preses 1854—5.
F. 1798, d. 1876.

448. **Carl Fredrik Liljewalch.** 1835. 7.
Professor i obstetrik vid Lunds universitet.
F. 1770, d. 1844.

449. **Magnus Björnstjerna.** 1835. 8.
Grefve, svensk minister i London, slutl. general.
F. 1779, d. 1847.
B. H. 1847.

450. **Carl Gustaf von Brinkman.** 1836. 9.
Friherre, kammarkansellor. Preses 1842—3.
F. 1764, d. 1847.
B. H. 1847.

451. **Bernhard von Beskow.** 1836. 9.
Hofmarskalk, slutl. friherre, öfverstekammarkansellor.
Preses 1855—6.
F. 1796, d. 1882.
L. Bö 1 af J. E. Rydqvist.

452. **Magnus Christian Retzius.** 1836. 9.
K. livmedikus, direktör för barnbärodhuset Pro Patria, slutl. professor i obstetrik vid Karolinska institutet.
Preses 1852—3.
F. 1795, d. 1871.

453. **Gustaf Svanberg.** 1836. 2.
Astronomie observator, sedern. professor i astronomi vid Uppsala universitet.
F. 1802, d. 1857.
L. Bö 3 af H. Hildebrandsson.

454. **Bengt Erland Franc Sparre.** 1836. 3.
Grefve, generallöjtnant, chef för ingeniörkåren.
F. 1774, d. 1839.
B. H. 1837.

455. **Magnus Brahe.** 1837. 9.
Grefve, generallöjtnant och riksmarskalk.
F. 1790, d. 1849.
B. H. 1844.

456. **Bengt Fredrik Fries.** 1837. 6.
Professor och intendent vid zoologiska riksmuseet.
F. 1799, d. 1839.
B. H. 1839.

457. **Samuel Grubbe.** 1837. 9.
Professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, slutl. statsråd.
Preses 1843—4.
F. 1786, d. 1833.
B. H. 1833.

458. **Carl Johan Hartman.** 1838. 6.
Provinsialläkare i Gästrikland.
F. 1790, d. 1849.
B. H. 1849.
   Kapten vid Jönköpings regemente, slutl. professor och intendent vid
   F. 1796 10/12, d. 1868 3/12.
   L. Bd 1 af C. Stål.

460. Carl Fredrik af Wingård. 1838 18/10. 9.
   Biskop i Göteborgs stift, slutl. ärkebiskop. F. 1781 28/12, d. 1851 39/12.
   B. II. 1851.

461. Israel Adolf af Ström. 1838 7/12. 8.
   Kapten vid Jönköpings regemente, slutl. professor och superintendent
   F. 1778 5/12, d. 1856 21/12.
   L. Bd 1 af C. Rydqvist.

   Professor och intendent för Chalmerska slöjdskolan i Göteborg.
   F. 1785 9/12, d. 1870 6/12.
   L. Bd 1 af C. Rydqvist.

463. Carl Jacob Sundevall. 1839 8/12. 6.
   Professor och intendent vid naturhistoriska riksmuseet. F. 1801 22/10,
   d. 1875 7/12.
   Å. 1879 31/12 af J. E. Areschoug.

464. Baltazar Mathias Keilhau. 1839 12/11. 5.
   Professor i bergsvetenskap vid Christiania universitet. F. 1797 7/11,
   d. 1858 1/12.

465. Lars Fredrik Svanberg. 1839 13/11. 5.
   Löjtnant vid flottans mekaniska kår, slutl. professor i kemi vid Uppsala
   universitet. Preses 1848—9. F. 1805 21/12, d. 1878 4/12.
   L. Bd 5 af H. G. Söderbaum.

   Ekonomidirektör. F. 1781 18/10, d. 1865 23/12.

467. Christopher Isaak Heurlin. 1839 11/12. 9.
   Biskop i Visby, slutl. i Växjö. F. 1786 25/10, d. 1860 12/3.
   L. Bd 1 af H. Renterdahl.

   Kapten vid Upplands regemente, slutl. öfverste och chef för väg- och
   vattenbyggnadskåren. F. 1791 15/12, d. 1857 4/10.
   L. Bd 1 af G. Scheutz.

469. Carl Fredrik Akrell. 1840 1/11. 2, 3.
   Generaladjutant och chef för topografiska kåren, slutl. generallöjtnant
   och chef för telegrafverket. Preses 1851—2. F. 1779 13/11,
   d. 1868 11/9.
   L. Bd 2 af H. Théel.

   Statsråd, sederrn. landshöfding i Göteborgs och Bohus län. Preses
   1847—8. F. 1796 23/12, d. 1884 23/5.

   Docent i zoologi vid Lunds universitet, sederrn. professor och intendent
   vid riksmuseets evertebratafdeling. Preses 1866—7. F. 1809 4/12,
   d. 1895 7/9.
   L. Bd 4 af Hj. Théel.
Professor och stadsläkare i Gäfle. F. 1778 15/6, d. 1855 27/1.
L. Bd 1 af C. Santesson.

473. Carl August Theelning. 1840 10/6. 7.
Kungl. förste lifmedikus. F. 1701 30/4, d. 1848 36/10.
B. H. 1848.

474. Bengt Gustaf Bredberg. 1842 7/5. 5.
Bergmästare i Nya Kopparbergs distrikt. F. 1797 8/6, d. 1873 4/12.
L. Bd 2 af C. Anton H. Björgen.

475. Albrecht Elof Ihre. 1842 7/12. 9.
Statsråd och chef för ecklesiastikdepartementet, sedermera friherre, stats-

476. Carl Bertil Lilliehöök. 1844 20/3. 4.

477. Magnus Huss. 1844 20/3. 7.
Öfverläkare vid serafimsklareketet och professor i medicin vid Karo-
linska institutet, sedermera generaldirektör och ordförande i sundhets-

Professor i matematik vid Uppsala universitet, sedermera statsråd, lands-

Professor i matematik vid Kristiania universitet. F. 1795 23/2, d. 1850 28/3.
B. H. 1850.

Adjunkt i farmaci och kemi vid Karolinska institutet, sedermera pro-
fessor i kemi vid Lunds universitet, generaldirektör och ordförande i sundhetskollegium. Preses 1867—8. F. 1812 18/2, d. 1891 27/12.
L. Bd 4 af N. A. H. Mörner.

Filosofie magister. F. 1786 28/11, d. 1862 18/1.
L. Bd 1 af A. Fryxell.

482. Nils Ericson. 1845 9/4. 3.
Öfverstelöjtnant vid flottans mekaniska kår, sedermera öfverste därtä-
des, friherre. F. 1802 31/1, d. 1870 8/9.
L. Bd 2 af C. Adelsköld; Bd 3 af C. O. Trollops.

Öfverstelöjtnant i topografiska kären. F. 1789 1/1, d. 1848 28/3.
B. H. 1848.

Auskultant i bergskollegium, slutl. professor och chef för Sveriges geo-
L. Bd 2 af A. E. Törnebohm.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nummer</th>
<th>Namn</th>
<th>Ålder</th>
<th>Funktion</th>
<th>Talet</th>
<th>Sida</th>
<th>Avseende och Forfattare</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>489</td>
<td>Anders Fryxell</td>
<td>1847</td>
<td>Prost och kyrkoherde i Sunne pastorat af Karlstads stift. F. 1795 7/2, d. 1881 21/2.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>491</td>
<td>Christian Stenhammar</td>
<td>1847</td>
<td>Kyrkoherde i Härads hammar och Jonsbergs församlingar af Linköpings stift. F. 1783 11/10, d. 1806 10/11.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>494</td>
<td>Johan Kléen, adl. af Kléen</td>
<td>1848</td>
<td>Kapten vid ingeniörskåren, sedermera generallöjtnant. F. 1801 21/12, d. 1884 4/5.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>L. Bd 1 af P. P. Wahlberg.</td>
</tr>
<tr>
<td>495</td>
<td>Henric Reuterdahl</td>
<td>1848</td>
<td>Professor i teologi samt domprost i Lund, slutl. ärkebiskop. Preses 1853—4. F. 1795 10/5, d. 1870 28/5.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>L. Bd 2 af A. N. Sandberg.</td>
</tr>
<tr>
<td>496</td>
<td>Christofer Rutger Ludvig Manderström</td>
<td>1848</td>
<td>Friherre, kabinettssekreterare, sedermera statsminister för utrikes ärendena, greve, president i kommerskollegium. Preses 1858—9. F. 1806 27/1, d. 1873 17/6.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>497</td>
<td>Israel Hwasser</td>
<td>1848</td>
<td>Professor i teoretisk och praktisk medicin vid Uppsala universitet. F. 1790 17/9, d. 1860 11/3.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>498</td>
<td>Carl Johan Danielsson Hill</td>
<td>1848</td>
<td>Professor i matematik vid Lunds universitet. F. 1793 12/1, d. 1875 25/6.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
499. Carl Magnus Thulstrup. 1849 14/12. 2.
   Kapten vid topografiska kåren, sederm. statsråd, generalmajor. in-

500. Johan Fredrik Sacklén. 1849 14/12. 7.
   Medicinalråd. F. 1763 19/9, d. 1851 25/12. 
   B. H. 1851.

501. Carl Ulric Sondén. 1849 14/12. 7.
   Öfverläkare vid Danviks hospital, sederm. medicinalråd. F. 1802 28/12, 
   d. 1875 8/12. 
   L. Bd 5 af E. M. Låros.

   Professor i fysiologi, komparativ anatomi och veterinärmedicin vid 
   Kristiania universitet. F. 1798 4/9, d. 1877 11/12.

   Professor och föreståndare för rikets ständers banks pappersbruk, se-
   derm. för bankens tryckeri. F. 1800 30/8, d. 1869 18/4. 
   B. H. 1854.

   Fabrikant i Norrköping. F. 1790 18/8, d. 1853 18/12.

505. Jacob Georg Agardh. 1849 12/12. 6.
   Professor i botanik vid Lunds universitet. F. 1813 8/12, d. 1901 17/1.

5051. John Ericsson. 1850 12/12. 3.
   Kapten-mekanikus i New York. Var först utländsk ledamot (nr 335), 
   flyttades 1803 21/2 bland de inländska. F. 1803 31/7, d. 1889 8/8. 
   L. Bd 3 af C. Adelsköld.

   Adjunkt i astronomi vid Uppsala universitet, sederm. professor i fysik 
   dästades. F. 1814 18/12, d. 1874 21/12. 
   L. Bd 2 af R. Thalén.

507. Emanuel Gabriel Björling. 1850 13/12. 1.
   Lektor i matematik vid Västerås högre elementarläroverk. F. 1808 3/12, 
   d. 1872 3/11. 
   L. Bd 2 af C. F. Långman.

   Adjunkt i botanik vid Uppsala universitet, sederm. professor i botanik 
   och praktisk ekonomi dästades. Presses 1878—9. F. 1811 18/12, 
   d. 1887 7/8. 
   L. Bd 4 af V. Wittrock.

   Professor i teoretisk medicin vid Lunds universitet. F. 1801 28/12, 
   d. 1877 24/4. 

510. Erik Edlund. 1851 19/12. 4.
   Professor, vetenskapsakademiens fysiker. Presses 1874—5. F. 1819 14/12, 
   d. 1888 18/12. 
   L. Bd 3 af G. R. Dahlander.

511. Gustaf Trolle-Bonde. 1852 14/1. 9.
   B. H. 1854.
SVENSKA LEDAMÖTER

512. Ole Jacob Broch. 1852 14/4. 1.
Lektor i använd matematik vid Kristiania universitet, sederm. professor i ren matematik därställes, statsråd. F. 1818 14/1, d. 1889 5/2.

513. Elof Wallqvist. 1852 12/10. 5.
Professor i farmaceutisk kemi vid Uppsala universitet. F. 1797 14/11, d. 1857 12/8.
L. Bd 1 af N. J. Berls.

Professor i kirurgi vid Karolinska institutet och öfverkirurg vid serafrimerlasaretet. Preses 1876—7. F. 1819 7/11, d. 1886 51/1.

Arkebiskop. F. 1784 18/10, d. 1855 27/8.
L. Bd 1 af H. Reuterdaal.

516. Johan Lorentz Aschan. 1853 14/12. 8.
Bergsråd och bruksägare. F. 1772 28/6, d. 1856 26/6.
L. Bd 1 af B. G. Bredberg.

Kontreamiral, sederm. svensk minister i London. F. 1797 6/2, d. 1870 4/2.
L. Bd 1 af C. J. A. Skogman.

518. Otto Edvard Carlssund. 1854 10/5. 3.
Föreståndare för Motala mekaniska verkstad. F. 1809 1/10, d. 1884 24/3.
L. Bd 3 af C. Adelsköld.


Professor i zoologi vid Kristiania universitet. F. 1805 28/8, d. 1869 22/10.

522. Pehr Henrik Malmsten. 1855 12/12. 7.
Professor i medicin vid Karolinska institutet och andre öfverläkare vid serafrimerlasaretet, sederm. förste öfverläkare därställes. Preses 1877—S. F. 1811 17/2, d. 1883 28/3.

523. Lars Anton Anjou. 1855 12/12. 9.
Statsråd och chef för ekklesiastikdepartementet, sederm. biskop i Visby. F. 1803 18/11, d. 1884 14/12.

524. Pehr Georg Scheutz. 1856 13/5. 3.
Auditör. F. 1785 23/8, d. 1873 23/5.
L. Bd 2 af C. F. Bergstedt.

525. Alfred Henrik Eduard Fock. 1856 13/5. 4.
Vicebibliotekarie vid kungl. biblioteket, sederm. bibliotekarie därställes. F. 1800 20/10, d. 1877 17/12.

Ingenjör vid landmåterikontoret och lärare vid skogsinstitutet. F. 1810 9/10, d. 1856 9/3. »Var redan vid valet med döden afgången [omkommen på elefantjakt i Afrika], ehuru underrättelse först ett år senare hitkom« (Sekreterarens årsber. för 1856—57).

K. lifmedikus och professor i medicin vid Kristiania universitet. F. 1806 7/2, d. 1890 5/5.

Föreståndare för Degebergs landtbruksskola. F. 1804 30/6, d. 1862 2/3. L. Bd 1 af F. v. Möller. Å. 1886 40/2 af Chr. Lovén.

Statsråd och chef för civildepartementet, sederm. generaltulldirektör. F. 1796 7/3, d. 1865 7/2. L. Bd 1 af J. A. Gripenstedt.

531. Carl Johan Schlyter. 1856 19/12. 9.
Professor i laghistoria vid Lunds universitet. F. 1795 29/4, d. 1888 28/12. L. Bd 3 af C. G. Hammarskjöld.

532. Jonas Samuel Bagge. 1857 14/1. 3.
Professor, lärare vid bergsskolan i Falun. F. 1803 4/7, d. 1870 4/1. L. Bd 2 af V. Eggertz; Bd 4 af J. E. Cederblom.


Advokatfiskal i kommerskollegium. F. 1806 12/4, d. 1884 11/7.

Kontraktsprost och kyrkoherde i Örebro. F. 1789 5/6, d. 1877 22/11. L. Bd 2 af C. F. Bergstedt.

Docent i geologi vid Lunds universitet, sederm. professor och intendent vid riksmuseets paleontologiska afdelning. F. 1805 28/7, d. 1876 13/2. L. Bd 2 af S. Lovén.

537. Jean Bolinder. 1858 13/1. 3.
Fabriksidkare i Stockholm. F. 1813 12/9, d. 1890 8/3.

538. Hampus von Post. 1858 13/1. 5.
Löjtnant, sederm. lärare i agrikulturkemi och geologi vid Ultuna landtbruksinstitut, professor. F. 1822 15/12, d. 1911 18/9.

539. Christian Fredrik Lindman. 1858 19/2. 1.
Lektor i matematik vid Strängnäs högre elementarläroverk. F. 1816 11/3, d. 1901 10/1.
Professor i historia vid Uppsala universitet, sederm. statsråd och chef för ecklesiastikdepartementet. Presses 1869—70. F. 1811 13/16, d. 1887 18/3. L. Bd 4 af C. T. Odhner.

Professor i botanik vid Kristiania universitet. F. 1799 28/4, d. 1862 27/7. L. Bd 1 af E. Fries.

Statsråd och chef för finansdepartementet, sederm. friherre. F. 1813 11/8, d. 1874 13/7.

543. Clemens Ulgren. 1859 5/2. 5.
Professor i kemi vid teknologiska institutet. F. 1811 21/7, d. 1868 6/11.


Professor i praktisk medicin vid Lunds universitet. F. 1815 31/8, d. 1881 22/1.

Professor och intendent vid naturhistoriska riksmuseets botaniska afdelning. F. 1821 38/2, d. 1880 27/3.

Friherre, professor i anatomi vid Karolinska institutet. Presses 1882—3. F. 1822 51/3, d. 1892 14/7.


549. Olof Glas. 1860 12/12. 7.
Professor i teoretisk och praktisk medicin vid Uppsala universitet. F. 1812 14/11, d. 1880 5/8.

Svensk och norsk generalkonsul i Capstaden. F. 1796 14/12, d. 1862 18/3. L. Bd 2 af C. Annerstedt.

551. Nils Adolf Erik Nordenskiöld. 1861 9/1. 5.

552. Christian Wilhelm Blomstrand. 1861 9/1. 5.

553. Wilhelm Lilljeborg. 1861 13/2. 6.
Professor i zoologi vid Uppsala universitet. F. 1816 6/10, d. 1908 24/7. B. Å. 1912 af O. Carigren.

555. Johan Fredrik Bahr. 1862 12/11. 5.  


Professor i nationalekonomi, närings-, finans- och politirätt vid Uppsala universitet. F. 1798 3/11, d. 1875 3/11.


F. d. trollförvaltare. F. 1797 12/11, d. 1882 28/11.

Kapten, landbruksre. F. 1798 18/1, d. 1865 1/11.  
L. Bd 1 af P. v. Möller.

561. Carl Fredrik Wærn. 1863 12/5. 8.  

Professor i lagkunskap, statistik och statsekonomi vid Kristiania universitet. F. 1808 11/4, d. 1870 1/2.  
L. Bd 1 af P. E. Bergfalk.

Adjunkt i botanik vid Uppsala universitet, sedermer. professor i samma ämne därför. F. 1832 28/10, d. 1913 29/5.  
B. Å. 1914 af C. A. M. Lindman.

564. Hjalmar August Abelin. 1866 10/11. 7.  
Professor i pediatrik vid Karolinska institutet och öfverläkare vid allmänna barnhuset i Stockholm. F. 1817 27/5, d. 1893 12/9.

Ryttmästare och godsägare. F. 1809 20/9, d. 1883 28/11.

566. Hjalmar Josef Holmgren. 1866 14/11. 1.  
Professor i matematik och teoretisk mekanik vid teknologiska institutet. F. 1822 37/12, d. 1885 23/8.

567. Hans Magnus Melin. 1866 9/5. 9.  
Professor i teologi och domprost i Lund. F. 1805 14/9, d. 1877 17/11.

Adjunkt i kemi vid Lunds universitet, sedermer. professor i medicinsk och fysiologisk kemi därför. F. 1833 12/7, d. 1902 20/2.
569. **Tobias Robert Thalén.** 1868 8/1. 4. 3.
Adjunkt i fysik och mekanik vid Uppsala universitet, sederm. professor i fysik därställdes. F. 1827 19/12, d. 1905 7/7. B. Årb. 1906 af B. Hasselberg.

570. **Didrik Magnus Axel Möller.** 1869 10/2. 2.
Professor i astronomi vid Lunds universitet. F. 1830 18/2, d. 1896 25/10. L. Bd 4 af A. Lindstedt.

571. **Theodor Kjerulf.** 1869 10/2. 5.
Professor i mineralogi vid Kristiania universitet. F. 1825 30/2, d. 1888 14/12.

572. **Carl Stål.** 1869 10/2. 6.
Professor och intendent vid naturhistoriska riksmuseets entomologiska afdeling. F. 1833 21/3, d. 1878 13/6.

573. **Carl Johan Alfred Skogman.** 1869 10/2. 9. 11.

574. **Carl Arendt Ångström.** 1869 10/3. 3.
Professor i tillämpad mekanik vid teknologiska institutet. Preses 1886—7. F. 1821 21/10, d. 1890 7/12.

E. o. professor i zoologi och geologi vid Lunds universitet, sederm. chef för Sveriges geologiska undersökning. F. 1828 4/9, d. 1900 11/6.

576. **Claes Adolf Adelsköld.** 1870 11/4. 3. 9.

577. **Anders Fredrik Regnell.** 1870 11/5. 6.
Medicine doktor. F. 1807 7/6, d. 1884 12/5. L. Bd 3 af Axel Key.

578. **Frederik Stang.** 1870 11/5. 8.

Skytteansk professor i statsskonap vid Uppsala universitet. F. 1816 5/6, d. 1889 26/2. L. Bd 4 af R. Törnebladh.

Öfverdirektör vid teknologiska institutet. F. 1824 3/1, d. 1898 1/2.

581. **Carl Pihl.** 1870 14/12. 3.
Norsk järnvägsdirektör. F. 1825 18/4, d. 1897 14/9.

582. **Carl Johan Tornberg.** 1870 14/12. 9.
Professor i orientaliska språk vid Lunds universitet. F. 1807 23/12, d. 1877 5/6.

583. **Ernst Axel Henrik Key.** 1871 5/11. 7.
Professor i patologisk anatomi vid Karolinska institutet. Preses 1887—8. F. 1832 24/10, d. 1901 37/12.

*Vet. Ak. Personförteckn.* 6
82. Per Theodor Cleve. 1871 10/12. 5. 4.
Adjunkt i kemi och kemisk teknologi vid teknologiska institutet, sederm. professor i kemi vid Uppsala universitet. F. 1840 10/9, d. 1905 10/6.
B. Årsb. 1906 af H. Buler.

585. August Theodor Almén. 1872 10/1. 7.
Professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Uppsala universitet, sederm. generaldirektör och chef för medicinalstyrelsen. Preses 1891—2. F. 1833 24/4, d. 1903 24/12.


Filosofie doktor, bruksågare. F. 1817 24/7, d. 1903 24/1.
B. Årsb. 1904 af Hugo Bergstedt.

Professor, landbruksakademiens agrikulturkemist. F. 1830 12/3, d. 1914 23/1.

Professor i fysik vid teknologiska institutet, sederm. rektor för tekniska högskolan. Preses 1890—1. F. 1834 1/6, d. 1903 27/9.

E. o. adjunkt i meteorologi vid Uppsala universitet, sederm. professor och föreståndare för meteorologiska centralanstalten. F. 1829 19/4, d. 1902 14/16.
B. Årsb. 1903 af H. E. Hamberg.

591. Henrik Gerhard Lindgren. 1873 15/12. 9.
Professor, prost och kyrkoherde i Tierps pastorat af Uppsala ärkestift. F. 1801 15/12, d. 1879 14/1.

592. Victor Eggertz. 1874 11/5. 5.
Professor i metallurgi och hyttkonst vid teknologiska institutet. F. 1817 19/10, d. 1889 10/2.

Godsägare. F. 1819 7/1, d. 1885 11/2.

Bibliotekarie vid Uppsala universitet. F. 1817 25/3, d. 1908 29/2.
B. Årsb. 1910 af E. Hildebrand.

595. Pehr Magnus Herman Schultz. 1875 12/1. 2.
Adjunkt i astronomi vid Uppsala universitet, sederm. professor i samma ämne därställes. F. 1823 7/7, d. 1890 4/2.

596. Sten Stenberg. 1875 10/2. 8.
Professor i kemi och farmaci vid Karolinska institutet. F. 1824 22/11, d. 1884 11/7.

597. Fredrik Laurentz Ekman. 1875 11/6. 5.
Professor i kemi och kemisk teknologi vid teknologiska institutet. F. 1830 1/12, d. 1890 1/1.
598. Fredrik Adam Smitt. 1875 12/4. 6.
Professor och intendent vid riksmuseets vertebratadeln. F. 1839 3/4, d. 1904 19/2.
B. Årsb. 1905.

599. Herman Theodor Daug. 1875 19/11. 1.
Professor i matematik vid Uppsala universitet. F. 1829 34/4, d. 1888 23/2.

600. Lars Fredrik Nilsson. 1875 19/11. 5.
Docent i kemi vid Uppsala universitet, sedermera professor och föreståndare för landbruksakademins agrikulturkemiska och fysiologiska förövingsanstalt. F. 1840 27/5, d. 1899 14/5.

Professor i teoretisk och rättsmedicin vid Lunds universitet. F. 1828 16/2, d. 1913 23/12.
B. Årsb. 1915 af Emil Holmgren.


603. Alfred Elis Törnebohm. 1876 19/4. 5. 5.
F. d. geolog vid Sveriges geologiska undersökning, sedermera professor och chef för densamma. Presses 1896—7. F. 1838 14/1, d. 1901 21/7.


B. Årsb. 1905 af Th. Wulff.

Överläkare vid Lunngaaards hospitalet i Bergen. F. 1815 4/7, d. 1894 13/7.

Professor i historia vid Uppsala universitet, sedermera statsråd, slutl. riksarkivarie. F. 1822 11/11, d. 1912 13/4.

Grosshandlare i Göteborg, sederm. friherre. F. 1823 7/12, d. 1897 4/9.

E. o. professor i jämförande indo-europeisk språkforskning och forn- 
norska vid Kristiania universitet. Flyttades 1904 14/12 bland de ut-
ländska ledamöterna (nr 444 ¼). F. 1833 ½/11, d. 1907 ¾/7.

Professor och intendent vid riksmuseets paleozoologiska afdelning. F. 1829 2½/9, d. 1901 13/9.

616. Nils Peter Hamberg. 1878 11/12. 5. 
Professor, råttskemist. F. 1815 ¹/11, d. 1902 13/9. 
B. År 1903 av H. G. Söderbaum.

E. o. professor i botanik vid Uppsala universitet, sederm. intendent 
vid riksmuseets botaniska afdelning och föreståndare för Bergianska 

618. Johan Axel Nyblæus. 1879 14/½. 9. 
Professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet. F. 1821 26/9, d. 1899 24/2.

619. Magnus Gustaf Retzius. 1879 15½/12. 7. 8. 
E. o. professor i histologi vid Karolinska institutet, sederm. professor 

Professor i fysiologi vid Uppsala universitet. F. 1831 22½/10, d. 1897 14½/9.

621. Sven Berggren. 1880 12/10. 6. 6. 
Docent i botanik vid Lunds universitet, sederm. professor i samma 
ämne därtädes. F. 1837 12½/9.

Professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Uppsala universitet. F. 1841 5½/9.

Professor i estetik samt litteratur- och konsthistoria vid Lunds uni-
versitet. F. 1823 ½/9, d. 1905 41/8.

624. Nils Christofer Dunér. 1881 14½/12. 2. 2. 
Adjunkt i astronomi vid Lunds universitet, sederm. professor i samma 
ämne vid Uppsala universitet. F. 1839 5½/9, d. 1914 19½/11.

Professor i grekiska språket och litteraturen vid Lunds universitet. F. 1831 5½/9, d. 1890 16½/10.

Docent i botanik vid Uppsala universitet, sederm. professor i botanik 
och praktisk ekonomi därtädes. F. 1846 4½/11, d. 1907 27½/6. 
B. År 1908 af N. Svedellus.

627. Magnus Gustaf (Gösta) Mittag-Leffler. 1883 14½/7. 1. 1. 
Professor i ren matematik vid Stockholms högskola. F. 1846 18½/9.
628. **Per Hedenius.** 1883\textsuperscript{14/11}. 7.

Professor i allmän patologi, patologisk anatom och allmän hälsovård vid Uppsala universitet. F. 1828\textsuperscript{8/11}, d. 1890 \textsuperscript{1/2}.

629. **Carl Gottreich Beijer.** 1884\textsuperscript{12/3}. 8.

Generaldirektör och chef för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. F. 1811\textsuperscript{21/1}, d. 1898\textsuperscript{81/17}.

630. **Johan Theofron Munktell.** 1884\textsuperscript{11/6}. 3.

Direktör, industriikare. F. 1805\textsuperscript{26/3}, d. 1887 \textsuperscript{7/7}.

631. **Tycho Fredrik Hugo Tullberg.** 1884\textsuperscript{11/6}. 6. 7.

Professor i zoologi vid Uppsala universitet. F. 1842\textsuperscript{14/6}.

632. **Johan Hjalmar Théel.** 1884\textsuperscript{8/10}. 6. 7.

Prosektor vid Uppsala universitets zoologisk-zootomiska institution, sederm. professor och intendant vid riksmuseets evertebratafdeling. Preses 1902—3. F. 1848\textsuperscript{11/8}.

633. **Johan Erik Cederblom.** 1884\textsuperscript{12/11}. 3. 3.

Professor i maskinlära vid tekniska högskolan. Preses 1904—5. F. 1834\textsuperscript{8/10}, d. 1913 \textsuperscript{8/11}.

634. **Lars Landgren.** 1884\textsuperscript{10/12}. 9.

Biskop öfver Härnösands stift. F. 1810\textsuperscript{14/6}, d. 1888\textsuperscript{28/5}.

635. **Johan Wolter Arnberg.** 1884\textsuperscript{10/12}. 8.

Fullmäktig i riksbanken. F. 1832\textsuperscript{14/10}, d. 1900 \textsuperscript{28/4}.

636. **Per Elis Sidenbladh.** 1884\textsuperscript{16/13}. 8. 10.

Öfverdirektör och chef för statistiska centralbyråns. Preses 1899—1900. F. 1830\textsuperscript{19/2}, d. 1914\textsuperscript{17/3}.

637. **Olof Gustaf Nordenström.** 1884\textsuperscript{10/12}. 8.

Professor i grufvetenskap vid tekniska högskolan. F. 1835\textsuperscript{18/9}, d. 1902 \textsuperscript{8/9}.

638. **Alfred Gabriel Nathorst.** 1885\textsuperscript{11/9}. 6. 6.

Professor och intendant vid riksmuseets paleobotaniska afdeling. F. 1839\textsuperscript{9/11}.

639. **Carl Gustaf Hammarskjöld.** 1885\textsuperscript{14/4}. 9.

Statsråd och chef för ecklesiastikdepartementet, sederm. justitie-råd. Preses 1893—4. F. 1838\textsuperscript{22/2}, d. 1913 \textsuperscript{4/4}.

640. **Per Gustaf Rosén.** 1886\textsuperscript{17/1}. 2. 2.

Professor vid generalstaben. F. 1838\textsuperscript{17/9}, d. 1914\textsuperscript{16/1}.

641. **Matths Falk.** 1886\textsuperscript{19/2}. 1. 1.

Docent i matematik vid Uppsala universitet, sederm. professor i samma ämne därställes. F. 1841\textsuperscript{14/9}.

642. **Carl Gustaf Patrik de Laval.** 1886\textsuperscript{19/2}. 8. 9.

Civilingenjör. F. 1845\textsuperscript{8/5}, d. 1913\textsuperscript{2/2}.

643. **Carl Fabian Emanuel Björling.** 1886\textsuperscript{17/5}. 1. 1.

Professor i matematik vid Lunds universitet. F. 1839\textsuperscript{39/17}, d. 1910\textsuperscript{6/5}.
Professor i kirurgi vid Karolinska institutet. F. 1828 30/5, d. 1901 4/5.

645. Albert Carl August Lars Ehrensvärd. 1886 10/11. 9.
Greve, minister för utrikes ärendena. F. 1821 10/12, d. 1901 3/11.

646. Rudolf Cronstedt. 1887 9/11. 3.
F. 1826 8/12, d. 1903 19/11.

Konservator vid Lunds universitets botaniska institution, professor. F. 1838 20/1.

Professor i anatomi vid Uppsala universitet. F. 1829 17/12, d. 1912 7/19.

F. d. statsråd, universitetskansler. F. 1823 7/12.

E. o. professor i matematik vid Lunds universitet, sедерm. professor i fysik därför. F. 1845 11/1.

651. Clas Theodor Odhner. 1888 14/11. 9.

E. o. professor i meteorologi vid Uppsala universitet. F. 1838 19/8.

653. Sven Otto Pettersson. 1889 12/1. 5.
Professor i kemi vid Stockholms högskola. F. 1848 12/2.

654. Johan August Ahlstrand. 1889 13/2. 9.
L. Bö i af E. W. Dahlgren.

655. Anders Lindstedt. 1889 8/2. 1.

656. Göthe Wilhelm Svenson. 1889 3/4. 3.

Professor i de bildande konsternas teori och historia vid Stockholms högskola. F. 1828 19/12, d. 1895 21/9.


Bruksägare. F. 1826 7/12, d. 1903 24/12.

Professor i statskonomi och statistik vid universitetet i Kristiania. Flyttad 1904 14/14 bland de utländska ledamöterna (nr 4884). F. 1822 27/8, d. 1909 39/11.
661. Klas Bernhard Hasselberg. 1890 14/15. 4. 3.

662. Waldemar Christoffer Brögger. 1890 11/15. 5.
   Professor i mineralogi och geologi vid Stockholms högskola, sederm. professor i samma ämnen vid universitetet i Kristiania. Flyttad 1904 19/15 bland de utländska ledamöterna (nr 4894). F. 1851 10/11.

663. Magnus Nyren. 1890 10/15. 2. 2.
   Astronom och vice direktor vid observatoriet i Pulkova. F. 1837 21/2.

664. Magnus Ragnar Bruzelius. 1890 19/15. 7.
   Professor i medicin vid Karolinska institutet. F. 1832 4/6, d. 1902 17/8.

665. Robert Adolf Armand Tigerstedt. 1890 18/15. 7.
   Professor i fysiologi vid Karolinska institutet. Flyttad 1901 1/1 bland de utländska ledamöterna (nr 546). F. 1853 21/2.

666. Hans Olof Hildebrand Hildebrand. 1891 14/1. 9. 11.

667. Karl Oskar Widman. 1892 9/5. 5. 4.
   E. o. professor i analytisk kemi vid Uppsala universitet, sederm. professor i kemi därstädes. F. 1852 2/1.

668. Magnus Gustaf Blix. 1892 14/15. 7.
   Professor i fysiologi och embryologi vid Lunds universitet. F. 1849 25/18, d. 1904 14/9.
   B. Årsb. 1905 af R. Tigerstedt.

669. Knut Johan Ångström. 1893 8/1. 4. 3.
   Laborator i experimentell fysik vid Uppsala universitet, sederm. professor i fysik därstädes. F. 1857 12/1, d. 1910 1/3.
   B. Årsb. 1913 af H. Hildebrandsson.

670. Hjalmar Heiberg. 1893 13/12. 7.
   Professor i medicin vid universitetet i Kristiania. F. 1837 77/9, d. 1897 25/8.

671. Ernst Ludvig Wilhelm Ödmansson. 1894 12/15. 7. 8.
   Professor i syfilidologi vid Karolinska institutet. F. 1831 7/7, d. 1910 11/2.

   Verkställande direktör vid Rörstrands aktiebolag, fullmäktig i riksbanken. F. 1824 18/4, d. 1911 37/9.

673. Per Olof Christopher Aurivillius. 1895 11/12. 6. 7.
   Professor och intendent vid riksmuseets entomologiska afdelning, sederm. vetenskapsakademiens sekreterare. F. 1853 12/9.

674. Gustaf Oscar Augustin Montelius. 1895 11/12. 9. 11.


  Professor i österländska språk vid Lunds universitet. F. 1843 13/1.

678. Helge Nikolaus Zettervall. 1897 10/6. 3. 9.
  Öfverintendent och chef för öfverintendentsämbetet. F. 1831 21/11, d. 1907 17/8.

679. Salomon Eberhard Henschen. 1897 19/11. 7. 8.
  Professor i praktisk medicin vid Uppsala universitet, sedom. professor i medicin vid Karolinska institutet. F. 1847 28/2.

680. Per Wilhelm Almqvist. 1897 8/12. 3. 9.
  Professor i väg- och vattenbyggnadskonst vid tekniska högskolan. F. 1836 36/6. d. 1911 13/1.

681. Claes Annerstedt. 1897 8/12. 9. 11.
  Bibliotekarie vid Uppsala universitet. F. 1839 7/6.

682. Karl Axel Hampus Mörner. 1898 9/12. 7. 4.

  Professor, vetenskapsakademiens astronom. F. 1860 40/10.

  Bruksägare. F. 1819 20/1, d. 1900 17/6.

685. Carl Vilhelm Ludvig Charlier. 1898 11/6. 2. 2.
  Professor i astronomi vid Lunds universitet. F. 1862 1/4.


  Styrcman för nordiska museet. F. 1833 40/11. d. 1901 37/6.

  Professor i metallurgi och hyttkonst vid tekniska högskolan. F. 1839 28/4. d. 1903 18/5.
  B. År. 1904 af H. G. Söderbaum.

  Bibliotekarie vid Lunds universitet. F. 1844 36/6. d. 1900 24/2.
  L. Bd 4 af E. W. Dahlgren.

690. Sten Anders Hjalmar Sjögren. 1899 9/11. 5. 5.
  Professor i mineralogi och geologi vid Uppsala universitet, sedom. professor och intendent vid riksmuseets mineralogiska afdelning. F. 1856 15/6.

691. Gustaf Wilhelm Sebastian Tham. 1899 12/12. 3. 9.
692. **Henrik Ragnar Törnebladh.** 1900 10/4. 8. 10.
B. Årsb. 1914.

693. **Carl Fredrik Theodor Nordström.** 1900 14/4. 8. 10.

694. **Knut Fredrik Söderwall.** 1900 9/8. 9. 11.
Professor i nordiska språk vid högre allmänna läroverket å Södermalm i Stockholm, fullmaktig i riksbanken. Preses 1903—4. F. 1833 1/2.

695. **Erik Wilhelm Dahlgren.** 1900 5/8. 9. 5.

696. **Georg Ossian Sars.** 1900 14/11. 6.
Professor i zoologi vid universitetet i Kristiania. Flyttad 1904 14/12 bland de utländska ledamöterna (nr 545a). F. 1837 39/4.

697. **Erik Johan Ljungberg.** 1900 14/11. 8. 10.

698. **Anders Nicolai Kjær.** 1900 14/11. 8.

699. **Frans Wilhelm Warfvinge.** 1901 13/4. 7. 8.
Överläkare vid Sabbatsbergs sjukhus. F. 1834 23/7, d. 1908 19/2.

700. **Gustaf Fredrik Gilljam.** 1901 10/4. 9. 11.
F. d. statsråd och chef för ecklesiastikdepartementet, universitetskansler. F. 1832 21/7, d. 1908 17/4.

Professor i kirurgi vid Karolinska institutet. F. 1851 3/4.

702. **Lars Edvard Phragmén.** 1901 10/4. 1. 1.
Professor i högre matematisk analys vid Stockholms högskola, sederm. verkställande direktör i allmänna lifförsäkringsbolaget. F. 1863 2/19.

703. **Jakob Eriksson.** 1901 10/4. 6. 6.

704. **Svante August Arrhenius.** 1901 3/4. 4. 3.
Professor i fysik vid Stockholms högskola, sederm. föreståndare för vetenskapsakademiens Nobelinstituts afdelen för fysikalisk kemi. Nobelp impartialt i fysik 1903. F. 1859 1/2.

705. **Carl Yngve Sahlin.** 1901 4/4. 9. 11.
F. d. professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. F. 1824 1/5.

706. **Edvard Johan Gerhard Holm.** 1901 13/11. 6. 7.
Professor och intendent vid riksmuseets paleozoologiska afdelen. F. 1853 1/4.

708. Gerard Jakob De Geer. 1902 12/12. 5. 5.
Friherre, professor i geologi vid Stockholms högskola. F. 1858 2/12.

709. Axel Wirén. 1902 12/12. 6. 7.
Professor i zoologi vid Uppsala universitet. F. 1860 12/12.

710. Erik Johan Widmark. 1902 12/12. 7. 8.
Professor i oftalmiatrik vid Karolinska institutet. F. 1850 28/12,
d. 1909 18/12.

711. Johan Martin Lovén. 1902 14/12. 5. 4.
Professor i kemi vid Lunds universitet. F. 1856 7/8.

712. Sven Gustaf Hedin. 1902 14/12. 5. 4.

713. Edvard Wilhelm Welander. 1902 14/12. 7. 8.
Professor i syfilidologi vid Karolinska institutet. F. 1846 4/8.


715. Henrik Mohn. 1903 14/12. 4.
Professor i meteorologi vid universitetet i Kristiania och direktör för norska meteorologiska institutet. Flyttad 1904 4/12 bland de utländska ledamöterna (nr 559). F. 1835 19/12.

716. Åke Gerhard Ekstrand. 1903 18/12. 8. 4.
Byråingeniör i finansdepartementets kontroll- och justeringsbyrå, sederm. öfveringeniör i kontrollstyrelsen. F. 1840 12/4.

Professor i matematik vid Uppsala universitet. F. 1865 11/2.

718. Hugo Emanuel Hamberg. 1905 11/12. 3.
Professor och föreståndare för meteorologiska centralanstalten. F. 1847 6/1.

Professor i mineralogi och geologi vid Uppsala universitet. F. 1857 11/1.

Professor i botanik vid Lunds universitet. F. 1849 11/12, d. 1911 6/1.

Lektor i kemi och naturalhistoria vid högre allmänna läroverket i Sundsvall. F. 1858 21/12.

Professor i kirurgi och obstetrik vid Uppsala universitet. F. 1857 20/12,
d. 1908 11/12.
B. Årsk. 1909 af C. M. Fürst.
723. Per Gustaf David Granqvist. 1905 3/4. 3.
Professor i fysik vid Uppsala universitet. F. 1866 3/4.

724. Axel Hamberg. 1905 1/2. 5.
Docent i kristallografi och mineralogi vid Stockholms högskola, sederm. professor i geografi vid Uppsala universitet. F. 1863 3/4.

Professor i zoologi vid Lunds universitet. F. 1855 4/10, d. 1908 21/4.
B. Årb. 1912 af L. Ribbing.

726. Allvar Gullstrand. 1905 1/2. 8, 3.

727. Harald Gabriel Hjärne. 1905 1/2. 11.
Professor i historia vid Uppsala universitet. F. 1848 7/12.

Professor i ren matematik vid tekniska högskolan, sederm. professor i högre matematisk analys vid Stockholms högskola. F. 1861 1/4.

Amanuens vid meteorologiska centralanstalten, sederm. professor och föreståndare för samma anstalt. F. 1848 5/10.

730. Sven Anders Hedin. 1905 4/5. 5.
Geograf och upptäckteresande. F. 1865 3/2.

Professor och intendent vid riksmuseets vertebratafdelning. F. 1865 24/12.

Professor i anatomi vid Karolinska institutet. F. 1866 4/9.


734. Olof August Danielsson. 1905 21/4. 11.
Professor i grekiska språket och litteraturen vid Uppsala universitet. F. 1853 1/10.

Justitieråd, sederm. president i Svea hofrätt. F. 1848 15/16.

736. Carl David af Wirsén. 1905 9/12. 11.
Svenska akademien sändige sekreterare. F. 1842 8/12, d. 1912 15/6.

737. Ernst Danielson. 1905 19/1. 3.
Civilingenjör, direktör vid allmänna svenska elektriska aktiebolaget i Västerås. F. 1806 5/10, d. 1907 14/8.
B. Årb. 1910.

Professor i botanik vid Lunds universitet. F. 1859 39/10.
Isak Gustaf Clason. 1907 13/11.  9.
Förste intendent i öfverintendentsambetet. F. 1856 30/7.

Vilhelm Carlheim-Gyllensköld. 1907 4/1.  3.
Docent i fysik vid Stockholms högskola, sederm. professor. F. 1859 17/10.

Johan Gustaf Gröndal. 1908 4/1.  9.
Civilingenjör. F. 1859 11/2.

Johan Henrik Emil Schück. 1908 4/11.  11.
Professor i estetik samt litteratur- och konsthistoria vid Uppsala universitet. F. 1856 7/11.

Axel Gottfrid Leonard Billing. 1908 4/6.  11.

Johan August Harald Hammar. 1908 22/4.  8.
Professor i anatomii vid Uppsala universitet. F. 1861 21/9.

Carl Magnus Fürst. 1908 27/8.  8.
Professor i anatomii vid Lunds universitet. F. 1854 14/13.

Henrik Robert Teodor Emil Hildebrand. 1908 27/8.  11.
Riksarkivarie. F. 1848 21/9.

Oskar Henrik Carlgren. 1908 25/11.  7.
Docent i zoologi vid Stockholms högskola, sederm. professor i samma ämne vid Lunds universitet. F. 1865 5/17.

Bror Yngve Sjöstedt. 1909 13/1.  7.

Professor i botanik vid Stockholms högskola. F. 1860 13/19.

Professor i fysiologi vid Karolinska institutet. F. 1862 22/1.

Professor i farmakologi vid Lunds universitet. F. 1865 25/2.

Professor i ren matematik vid tekniska högskolan, sederm. professor i samma ämne vid Stockholms högskola. F. 1870 12/1.

Hans Oscar Juel. 1911 24/6.  6.
Professor i botanik vid Uppsala universitet. F. 1863 17/6.

Johan Gunnar Andersson. 1911 11/10.  5.
Professor och chef för Sveriges geologiska undersökning. F. 1874 3/7.

Professor i praktisk medicin vid Lunds universitet. F. 1868 7/12.

Johan Gustaf Richert. 1911 11/10.  9.
F. d. professor i vattenbyggnadskonst vid tekniska högskolan. F. 1857 18/5.

Johan Christian Moberg. 1911 6/11.  5.
Professor i geologi och mineralogi vid Lunds universitet. F. 1854 11/17.
Professor i teoretisk elektroteknik vid tekniska högskolan. F. 1866 14/1.

Ingenjör vid Stockholms stads hälsovårdsnämnd. F. 1859 5/6.

Friherre, fullmäktig i riksbanken. F. 1857 20/1.

761. Axel Fredrik Claëssson Wachtmeister. 1912 27/11. 11.
Grefve, universitetskansler, f. d. minister för utrikes ärendena. F. 1855 19/2.

762. Carl Thore Mörner. 1913 7/1. 8.
Grefve, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Uppsala universitet. F. 1864 34/1.

763. Knut Hjalmar Leonard Hammarskjöld. 1913 27/1. 11.
Landshöfding i Uppsala län, sederm. statsminister. F. 1882 4/12.

764. Theodor Svedberg. 1913 9/4. 3.
Professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet. F. 1884 20/9.


766. Karl Axel Lichnowsky Kock. 1913 27/4. 11.
Professor i nordiska språk vid Lunds universitet. F. 1851 3/12.

767. Carl Axel Magnus Lindman. 1913 27/5. 6.
Professor och intendent vid riksmuseets botaniska afdelning. F. 1856 6/1.

Professor i histologi vid Karolinska institutet. F. 1806 14/5.

Professor i allmän och organisk kemi vid Stockholms högskola. F. 1873 19/2.

770. Erik Ivar Fredholm. 1914 27/5. 2.
Professor i mekanik och matematisk fysik vid Stockholms högskola. F. 1860 7/14.

Professor i nationalekonomi vid Stockholms högskola. F. 1866 20/10.

Professor i växtbiologi vid Uppsala universitet. F. 1866 2/11.

773. Edvard Hugo von Zeipel. 1915 27/2. 2.
Observator i astronomi vid Uppsala universitet. F. 1873 37/4.

Fabriksidkare, f. d. statsråd och chef för finansdepartementet. F. 1858 37/6.
SVENSKA LEDAMÖTER EFTER KLASSER.

Indelningen af den 24 oktober 1798.

1798—1821.

I.

Hushållning och landtskötsel.

Femton ledamöter.

155. E. F. Runeberg, 1798—1802.
178. J. Liljencrantz, 1798—1815.
195. S. Bunge, 1798—1801.
199. N. Dalberg, 1798—1820.
249. J. Liljencrantz, 1798—1815.
254. C. Å. Ehrensvärd, 1798—1800.
266. A. W. Rappe, 1798—1819.
274. P. Dubb, 1798—1821.
301. J. C. Ackerman, 1801—10.
305. E. Ruuth, 1802—20.
335. I. af Darelli, 1812—21.
343. R. Macklean, 1812—16.

II.

Handel och borgerliga näringar.

Tio ledamöter.

183. B. Qvist, 1798—99.
205. B. Berndtsson, 1798—1804.
207. P. Alström, 1798—1804.
235. C. C. Arfwedson, 1798—1821.
323. C. P. Lenngren, 1805—21.
347. O. af Wibel, 1812—21.
357. C. P. Klintberg, 1815—21.
III.

Ytter naturkännedom och naturalhistorien.

Femton ledamöter.

144. E. G. Lidbeck, 1798—1803.
211. C. P. Thunberg, 1798—1821.
213. A. Sparrman, 1798—1820.
229. S. Odman, 1798—1821.
250. C. F. Hornstedt, 1798—1809.
252. O. P. Swartz, 1798—1818.
280. S. Fahlberg, 1798—1814.

268. A. Afzelius, 1798—1821.
279. E. Acharius, 1798—1819.
309. C. P. Hållström, 1804—21.
335. L. Gyllenhal, 1809—21.
372. C. A. Agardh, 1817—21.

IV.

Inre naturkunnigheten och experimentalfilosofi.

Femton ledamöter.

239. P. N. von Gedda, 1798—1814.
253. J. Gadolin, 1798—1809.
259. J. Julin, 1798—1809.
283. A. N. Edelfrantz, 1798—1821.
290. C. G. Sjösten, 1798—1817.
293. J. Överbom, 1799—1819.
295. O. Åkerrén, 1799—1812.

358. M. M. Pontin, 1815—21.
363. N. G. Sefström, 1815—21.
373. C. A. Archenius, 1817—21.
374. C. M. d’Ohsson, 1817—21.

V.

De matematiska vetenskaperna.

Aderton ledamöter.

127. J. Gadolin, 1798—1802.
175. F. H. af Chapman, 1798—1809.
177. A. Planman, 1798—1803.
193. E. Prosperin, 1798—1803.
212. H. Nicander, 1798—1815.
231. Z. Plantin, 1798—99.
234. N. Landerbeck, 1798—1810.
2414. Z. Nordmark, 1798—1821.
247. A. Lidgren, 1798—1815.
260. N. G. Schultén, 1788—1812.

291. C. F. Bouck, 1798—1815.
325. J. Lidströmmer, 1805—8.
351. S. A. Cronstrand, 1812—21.
376. C. G. Spens, 1817—21.
VI.
Läkarekonsten.
Femton ledamöter.

118. H. Schützercrantz, 1798—1802.
149. P. Zetzel, 1798—1802.
208. J. L. Odhelinus, 1798—1816.
215. C. M. Blom, 1798—1815.
222. A. Murray, 1798—1803.
244. A. J. Hagström, 1798—1821.
265. J. P. Westring, 1798—1821.
271. H. Gahn, 1798—1816.
281. P. G. Tengmalm, 1798—1803.
287. A. Hedenberg, 1798.

120. P. Afzelius, 1804—21.
137. P. af Bjerkén, 1809—18.
139. C. E. von Weigel, 1810—21.
140. C. Carlander, 1812—21.
147. E. Gadelius, 1817—21.

VII.
Vitterhet, världs- och lärdomshistoria samt andra nyttiga och vackra kunskaper.
Tolf ledamöter.

204. J. W. Lilieståle, 1798—1807.
221. F. Sparre, 1798—1803.
248. N. von Rosenstein, 1798—1821.
278. G. A. Reuterholm, 1798—1813.
297. S. Rosenhane, 1799—1812.

361. P. Anker, 1815—21.
368. J. Gråberg af Hemsö, 1815—21.

Klassindelningen av den 21 februari 1821.
1821—1904.

1. Ren matematik.
Sex ledamöter.

289. J. Svanberg, 1821—51.
316. N. J. Bergsten, 1821—37.
350. C. E. Kjellin, 1821—44.
376. C. G. Spena, 1821—44.
421. E. Harfvefeldt, 1829—34.
441. A. W. Ekulund, 1834—55.
478. C. J. Malmsten, 1844—86.
2.

Använd matematik.

Sex ledamöter.

309. C. P. Hällström, 1821—36.
326. G. W. af Tibell, 1821—32.
351. S. A. Cronstrand, 1821—50.
381. G. af Klint, 1821—40.
402. C. F. G. Bohr, 1824—32.
439. N. H. Selander, 1833—70.
453. G. Svanberg, 1836—82.
409. C. F. Akrell, 1844—68.
570. D. M. A. Möller, 1869—96.
595. P. M. H. Schultz, 1875—90.
624. N. C. Dunér, 1881—1904.
663. M. Nyrén, 1890—1904.

3.

Praktisk mekanik.

Åtta ledamöter.

273. E. Nordwall, 1821—35.
299. E. Haggström, 1821—27.
365. E. Lagerhjelm, 1821—56.
386. J. Beronius, 1821—47.
397. G. A. Lagerheim, 1822—45.
431. S. Owen, 1831—54.
454. B. E. Frane Sparre, 1836—37.
468. A. E. von Sydow, 1839—57.
469. C. F. Akrell, 1840—44.
Flyttad till andra klassen.
482. N. Ericsson, 1845—70.
494. J. af Klöen, 1848—84.
508. J. Ericsson, 1863—89.
518. O. E. Carlsund, 1854—84.
524. P. G. Scheutz, 1856—73.
533. J. S. Bagge, 1857—70.
537. J. Bolinder, 1858—91.
574. C. A. Angström, 1866—90.
576. C. A. Adelsköld, 1870—1904.
581. C. Pihl, 1870—96.
646. R. Cronstedt, 1887—1903.
675. H. N. Zettervall, 1897—1904.
680. P. W. Almqvist, 1897—1904.
691. G. W. S. Tham, 1899—1904.

4.

Fysik.

Sex ledamöter.

283. A. N. Edelcrantz, 1821.
375. J. H. af Forselles, 1821—27.
Flyttad till tredje klassen.
398. C. Hansteen, 1822—73.

5.

### Kemi och mineralogi.

**Tolf ledamöter.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nummer</th>
<th>Person</th>
<th>Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>303</td>
<td>J. Afzelius</td>
<td>1821—37</td>
</tr>
<tr>
<td>310</td>
<td>W. Hisinger</td>
<td>1821—52</td>
</tr>
<tr>
<td>322</td>
<td>E. T. Svedenstjerna</td>
<td>1821—25</td>
</tr>
<tr>
<td>332</td>
<td>J. J. Berzelius</td>
<td>1821—48</td>
</tr>
<tr>
<td>358</td>
<td>M. M. af Pontin</td>
<td>1821—58</td>
</tr>
<tr>
<td>365</td>
<td>N. G. Sefström</td>
<td>1821—45</td>
</tr>
<tr>
<td>364</td>
<td>E. Rothoff</td>
<td>1821—32</td>
</tr>
<tr>
<td>373</td>
<td>C. A. Arrhenius</td>
<td>1821—24</td>
</tr>
<tr>
<td>374</td>
<td>C. M. d’Ohsson</td>
<td>1821—51</td>
</tr>
<tr>
<td>382</td>
<td>H. P. Eggertz</td>
<td>1821—67</td>
</tr>
<tr>
<td>387</td>
<td>J. A. Afwedson</td>
<td>1821—41</td>
</tr>
<tr>
<td>388</td>
<td>H. G. Trolle-Wachtmeister</td>
<td>1821—71</td>
</tr>
<tr>
<td>407</td>
<td>L. P. Walmstedt</td>
<td>1825—58</td>
</tr>
<tr>
<td>408</td>
<td>J. Esmark</td>
<td>1825—39</td>
</tr>
<tr>
<td>433</td>
<td>C. G. Mosander</td>
<td>1832—58</td>
</tr>
<tr>
<td>447</td>
<td>J. Åkerman</td>
<td>1852—76</td>
</tr>
<tr>
<td>464</td>
<td>B. M. Keilhau</td>
<td>1839—58</td>
</tr>
<tr>
<td>465</td>
<td>L. F. Svanberg</td>
<td>1839—78</td>
</tr>
<tr>
<td>474</td>
<td>B. G. Fredberg</td>
<td>1842—73</td>
</tr>
<tr>
<td>480</td>
<td>N. J. Berlin</td>
<td>1839—91</td>
</tr>
<tr>
<td>484</td>
<td>A. J. Erdmann</td>
<td>1846—69</td>
</tr>
<tr>
<td>513</td>
<td>E. Wallqvist</td>
<td>1852—57</td>
</tr>
<tr>
<td>538</td>
<td>H. von Post</td>
<td>1858—1904</td>
</tr>
<tr>
<td>543</td>
<td>C. Ullgren</td>
<td>1859—68</td>
</tr>
<tr>
<td>551</td>
<td>A. E. Nordenskiöld</td>
<td>1861—1901</td>
</tr>
<tr>
<td>552</td>
<td>C. W. Blomstrand</td>
<td>1861—97</td>
</tr>
<tr>
<td>555</td>
<td>J. F. Bahr</td>
<td>1862—75</td>
</tr>
<tr>
<td>568</td>
<td>J. R. T. Lang</td>
<td>1867—1902</td>
</tr>
<tr>
<td>571</td>
<td>T. Kjerulf</td>
<td>1869—88</td>
</tr>
<tr>
<td>584</td>
<td>P. T. Cleve</td>
<td>1871—1904</td>
</tr>
<tr>
<td>592</td>
<td>V. Eggertz</td>
<td>1874—89</td>
</tr>
<tr>
<td>597</td>
<td>F. L. Ekman</td>
<td>1875—90</td>
</tr>
<tr>
<td>600</td>
<td>L. F. Nilson</td>
<td>1875—99</td>
</tr>
<tr>
<td>605</td>
<td>A. E. Törnebohm</td>
<td>1876—1904</td>
</tr>
<tr>
<td>616</td>
<td>N. P. Hamberg</td>
<td>1878—1902</td>
</tr>
<tr>
<td>653</td>
<td>S. O. Pettersson</td>
<td>1889—1904</td>
</tr>
<tr>
<td>658</td>
<td>J. P. Klasson</td>
<td>1889—1904</td>
</tr>
<tr>
<td>662</td>
<td>W. C. Brögger</td>
<td>1890—1904</td>
</tr>
<tr>
<td>667</td>
<td>K. O. Widman</td>
<td>1892—1904</td>
</tr>
<tr>
<td>686</td>
<td>H. G. Söderbaum</td>
<td>1898—1904</td>
</tr>
<tr>
<td>689</td>
<td>S. A. Hj. Sjögren</td>
<td>1899—1904</td>
</tr>
<tr>
<td>708</td>
<td>G. J. De Geer</td>
<td>1902—04</td>
</tr>
<tr>
<td>711</td>
<td>J. M. Lovén</td>
<td>1902—04</td>
</tr>
<tr>
<td>712</td>
<td>S. G. Hedin</td>
<td>1902—04</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6.

### Zoologi och botanik.

**Sexton ledamöter.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nummer</th>
<th>Person</th>
<th>Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>211</td>
<td>C. P. Thunberg</td>
<td>1821—28</td>
</tr>
<tr>
<td>224</td>
<td>A. J. Retzius</td>
<td>1821</td>
</tr>
<tr>
<td>229</td>
<td>S. L. Odmann</td>
<td>1821—29</td>
</tr>
<tr>
<td>261</td>
<td>G. von Pajkull</td>
<td>1821—26</td>
</tr>
<tr>
<td>268</td>
<td>A. Afdhlius</td>
<td>1821—36</td>
</tr>
<tr>
<td>327</td>
<td>G. Wahlenberg</td>
<td>1821—51</td>
</tr>
<tr>
<td>328</td>
<td>S. I. Liungh</td>
<td>1821—28</td>
</tr>
<tr>
<td>333</td>
<td>L. Gylenhaal</td>
<td>1821—40</td>
</tr>
<tr>
<td>330</td>
<td>C. J. Schönherz</td>
<td>1821—48</td>
</tr>
<tr>
<td>339</td>
<td>C. F. Fällén</td>
<td>1821—30</td>
</tr>
<tr>
<td>370</td>
<td>G. J. Billberg</td>
<td>1821—44</td>
</tr>
<tr>
<td>372</td>
<td>C. A. Agardh</td>
<td>1821—59</td>
</tr>
<tr>
<td>389</td>
<td>J. W. Dalman</td>
<td>1821—28</td>
</tr>
<tr>
<td>390</td>
<td>S. Nilsson</td>
<td>1821—83</td>
</tr>
<tr>
<td>391</td>
<td>J. E. Wikström</td>
<td>1821—56</td>
</tr>
<tr>
<td>392</td>
<td>E. M. Fries</td>
<td>1821—78</td>
</tr>
<tr>
<td>399</td>
<td>J. Rathke</td>
<td>1822—55</td>
</tr>
<tr>
<td>410</td>
<td>A. A. Retzius</td>
<td>1826—60</td>
</tr>
<tr>
<td>422</td>
<td>S. C. Sommerfeldt</td>
<td>1829—38</td>
</tr>
<tr>
<td>428</td>
<td>A. G. Gyllenbrook</td>
<td>1830—65</td>
</tr>
<tr>
<td>429</td>
<td>P. F. Wahlberg</td>
<td>1830—77</td>
</tr>
<tr>
<td>430</td>
<td>C. U. Ekström</td>
<td>1830—58</td>
</tr>
<tr>
<td>431</td>
<td>J. W. Zetterstedt</td>
<td>1831—74</td>
</tr>
<tr>
<td>456</td>
<td>B. F. Fries</td>
<td>1837—39</td>
</tr>
</tbody>
</table>
7.

Medicin och kirurgi.

Femton ledamöter.

244. A. J. Hagström, 1821—30.
245. J. P. Westrind, 1821—33.
311. J. H. Gistrén, 1821—47.
319. S. A. Hedén, 1821.
320. P. von Aflzelius, 1821—43.
338. E. Odheilus, 1821—34.
354. E. C. Trafenfelt, 1821—35.
360. C. Zetterström, 1821—29.
379. E. Gadelius, 1821—27.
383. E. af Edsholm, 1821—56.
400. M. Skjølderup, 1822—52.
417. C. J. Ekström, 1827—60.
432. F. Holst, 1831—71.
435. C. W. H. Ronander, 1831—47.
440. J. Hedenborg, 1833—65.
448. C. F. Liljewalch, 1836—44.
452. M. C. Retzius, 1836—71.
472. C. Nordblad, 1840—55.
473. C. A. Theelning, 1840—49.
477. M. Huss, 1844—90.
480. N. J. Berlin, 1844—1859.

Flyttad till femte klassen.

487. F. T. Berg, 1847—87.
497. I. Hwasser, 1848—60.

502. C. P. B. Boeck, 1849—77.
509. N. H. Lovén, 1851—77.
514. C. G. Santsesson, 1852—86.
528. F. C. Faye, 1856—90.
549. O. Glas, 1860—80.
564. H. A. Abelin, 1866—93.
601. M. V. Odenius, 1875—1904.
607. O. C. Lovén, 1877—1904.
609. D. C. Danielsson, 1877—94.
610. M. G. Retzius, 1879—1904.
622. O. Hammarstén, 1881—1904.
623. P. Hedenius, 1883—96.
644. C. J. Rossander, 1886—1901.
665. R. A. A. Tigerstedt, 1890—1901.
668. M. G. Blix, 1892—1904.
671. E. L. W. Odmansson, 1894—1904.
679. S. E. Horshen, 1897—1904.
710. E. J. Widmark, 1902—04.
713. E. W. Welander, 1902—04.
Ekonomiska vetenskaper.

Femton ledamöter.

274. P. Dubb, 1821—34.
312. F. W. Radloff, 1821—38.
325. C. F. Lenngren, 1821—27.
343. J. af Darell, 1821—34.
345. S. N. Castrström, 1821—27.
348. G. M. Schwartz, 1821—58.
380. G. F. Wirsén, 1821—27.
393. A. Adlersparre, 1821—38.
384. C. D. af Uhr, 1821—49.
385. C. Arosenius, 1821—39.
403. P. A. Tamm, 1824—56.
405. C. D. Skogman, 1827—55.
418. J. P. Lefrén, 1828—62.
419. H. Järta, 1828—47.
423. J. A. Leyonmarek, 1829—53.
434. J. A. Anekarsvärd, 1831—74.
442. T. Nathorst, 1834—62.
449. M. Björnstrjerna, 1835—47.
461. I. A. af Ström, 1838—56.
462. C. Palmstedt, 1838—70.
466. A. Lundström, 1839—65.
488. G. Ekman, 1847—76.
504. J. Swartz, 1849—53.
616. J. L. Aschan, 1852—56.
519. B. J. E. von Platen, 1854—75.
529. E. Nonnen, 1856—62.
530. J. F. Fährus, 1856—65.

534. C. M. Rydqvist, 1857—84.
535. G. W. Gumiabru, 1857—77.
540. F. F. Carlsson, 1858—87.
542. J. A. Gripenstedt, 1858—74.
556. J. P. Arrhenius, 1862—89.
557. P. E. Bergfalk, 1862—90.
560. L. W. Kylberg, 1863—65.
562. A. M. Schwegga, 1865—70.
565. P. von Möller, 1866—83.
578. F. Stang, 1870—84.
580. K. Stifte, 1870—98.
588. C. E. Bergströmd, 1873—1904.
593. J. G. Swartz, 1874—85.
596. S. Stenberg, 1875—94.
602. A. Y. Åkerman, 1875—1904.
603. H. L. Fossell, 1876—1901.
629. C. G. Bejer, 1884—98.
635. J. W. Arnborg, 1884—1900.
637. O. G. Nordenström, 1884—1902.
642. C. G. P. de Laval, 1886—1904.
659. C. E. Ekman, 1889—1903.
660. T. H. Aschehoug, 1890—1904.
692. H. R. Törneblad, 1900—04.
693. C. F. Th. Nordström, 1900—04.
697. E. J. Ljungberg, 1900—04.
698. A. N. Käer, 1900—04.
707. C. G. A. Tamm, 1901—04.
714. J. A. Brinell, 1902—04.
716. Å. G. Ekstrand, 1903—04.

Lärdom i allmänhet.

Sexton ledamöter.

280. M. Rosenblad, 1821—47.
347. O. af Wibeli, 1821—23.
355. J. Hallenberg, 1821—34.

367. F. M. Franzén, 1821—47.
368. J. Gräber af Hemsö, 1821—47.
380. G. af Wetterstedt, 1821—37.
384. A. F. Skjöldbrand, 1821—34.
405. C. D. Skogman, 1825—27.

Flyttad till åttonde klassen.
Klassindelningen af den 12 oktober 1904.

1905—.

1.
Ren matematik.
Sex ledamöter.

627. G. Mittag-Leffler, 1905—.  
641. M. Falk, 1905—.  
702. L. E. Phragmén, 1905—.

2.
Tillämpad matematik och astronomi.
Sex ledamöter.

544. D. G. Lindhagen, 1905—06.  
655. A. Lindstedt, 1906—.  
663. M. Nyrén, 1905—.

567. H. M. Melin, 1806—77.  
573. C. J. A. Skogman, 1809—1904.  
579. W. E. Svedelius, 1870—89.  
582. C. J. Tornberg, 1870—77.  
594. C. G. Styffe, 1874—1904.  
610. A. N. Sundberg, 1877—1900.  
611. C. G. Malmström, 1877—1904.  
613. O. Dickson, 1878—97.  
614. E. S. Bugge, 1878—1904.  
625. C. Cavallin, 1881—90.  
634. L. Landgren, 1884—88.  
639. C. G. Hammarskjöld, 1885—98.  


681. C. Annerstedt, 1897—1904.  
687. A. I. Hazelius, 1899—1901.  
694. K. F. Söderwall, 1900—04.  
695. E. W. Dahlgren, 1900—04.  
700. G. F. Gilljam, 1901—04.  

SVENSKA LEDAMÖTER

101
3.

Fysik och meteorologi.

Tio ledamöter.

650. A. V. Bäcklund, 1903—.
652. H. H. Hildebrandsson, 1905—.
661. K. B. Hasselberg, 1905—.
669. K. J. Ångström, 1905—.
704. S. A. Arrhenius, 1905—.
718. H. E. Hamberg, 1905—.
723. P. G. D. Granqvist, 1905—.
726. A. Gullstrand, 1911—.
729. N. G. Ekholm, 1905—.
740. V. Carlheim-Gyllensköld, 1907—.
764. Th. Svedberg, 1913—.

4.

Kemi.

Tio ledamöter.

584. P. T. Cleve, 1905.
622. O. Hammarsten, 1905—.
653. S. O. Pettersson, 1905—.
658. J. P. Klassen, 1905—.
667. K. O. Widman, 1905—.
682. K. A. H. Mörner, 1905—.
686. H. G. Söderbaum, 1905—.
711. J. M. Lovén, 1905—.
712. S. G. Hedin, 1905—.
716. A. G. Ekstrand, 1905—.
769. H. K. A. S. von Euler-Chelpin, 1914—.

5.

Mineralogi, geologi och fysisk geografi.

Atta ledamöter.

690. S. A. Hj. Sjögren, 1905—.
695. E. W. Dahlgren, 1905—.
708. G. J. De Geer, 1905—.
719. A. G. Högbom, 1905—.
724. A. Hamberg, 1905—.
730. S. A. Hedin, 1905—.
754. J. G. Andersson, 1911—.
757. J. C. Moberg, 1911—.

6.

Botanik.

Nio ledamöter.

604. F. W. C. Areschoug, 1905—08.
617. V. B. Wittrock, 1905—14.
621. S. Berggren, 1905—.
626. F. R. Kjellman, 1905—07.
638. A. G. Nathorst, 1905—.
647. C. F. O. Nordstedt, 1905—.
703. J. Eriksson, 1905—.
738. S. S. Murbeck, 1907—.
749. N. G. Lagerheim, 1909—.
753. H. O. Juel, 1911—.
767. C. A. M. Lindman, 1913—.
772. J. R. Sernander, 1914—.
### Zoologi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ledamöter</th>
<th>Tider</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>553. W. Liljeborg, 1905—08</td>
<td>571. G. A. Adlerz, 1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>709. A. Wirén, 1905—</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Medicinska vetenskaper

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ledamöter</th>
<th>Tider</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>601. M. V. Odenius, 1905—13</td>
<td>726. A. Gullstrand, 1905—11</td>
</tr>
<tr>
<td>619. M. G. Retzius, 1905—</td>
<td>Flyttad till tredje klassen</td>
</tr>
<tr>
<td>679. S. E. Henschken, 1905—</td>
<td>745. C. M. Fürst, 1908—</td>
</tr>
<tr>
<td>690. F. W. Warfvinge, 1905—08</td>
<td>750. J. E. Johansson, 1910—</td>
</tr>
<tr>
<td>710. E. J. Widmark, 1905—09</td>
<td>755. K. A. Petrénn, 1911—</td>
</tr>
<tr>
<td>713. E. W. Welander, 1905—</td>
<td>762. C. T. Mörrer, 1913—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Tekniska vetenskaper

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ledamöter</th>
<th>Tider</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>602. A. R. Åkerman, 1905—</td>
<td>739. I. G. Clason, 1907—</td>
</tr>
<tr>
<td>656. G. W. Svensen, 1905—06</td>
<td>756. J. G. Richert, 1911—</td>
</tr>
<tr>
<td>672. A. F. R. Almström, 1905—11</td>
<td>758. C. A. Lindström, 1911—</td>
</tr>
<tr>
<td>678. H. N. Zettervall, 1905—07</td>
<td>759. K. G. A. Söndén, 1911—</td>
</tr>
<tr>
<td>680. P. W. Almqvist, 1905—11</td>
<td>765. G. Dalén, 1913—</td>
</tr>
<tr>
<td>691. G. W. S. Tham, 1905—11</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Ekonomiska, statistiska och sociala vetenskaper

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ledamöter</th>
<th>Tider</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>697. E. J. Ljungberg, 1905—15</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
11.

Öfriga vetenskaper och framstående förtjänst om vetenskaplig forskning.

Fjorton ledamöter.

573. C. J. A. Skogman, 1905—07.
594. C. G. Styffe, 1905—08.
674. G. O. A. Montelius, 1905—.
677. E. H. V. Tegnér, 1905—.
681. C. Annerstedt, 1905—.
694. K. F. Söderwall, 1905—.
700. G. F. Gilljam, 1905—08.
705. C. Y. Sahlin, 1905—.
727. H. G. Hjärne, 1905—.
734. O. A. Danielsson, 1905—.
735. J. F. I. Afzelius, 1905—.
742. J. H. E. Schück, 1908—.
743. A. G. L. Billing, 1908—.
746. H. R. T. E. Hildebrand, 1908—.
761. A. F. C. Wachtmeister, 1912—.
763. K. Hj. L. Hammarskjöld, 1913—.
766. K. A. L. Kock, 1913—.
IV.

UTLÄNDSKA LEDAMÖTER.

Om val af utländska ledamöter innehålla akademiens äldsta grundregler ingen bestämmelse, och då första gången fråga väcktes om kallande af en utländsk man till ledamot, synes man ej ha afsett att åt honom och hans eventuella efterföljare inrymma någon särställning. I akademiens protokoll för den 5 oktober 1745 heter det:

Utaf Hr. Baron Höpken föreslogs till ledamot Hr. Geheimrådet Raabe [Rabén], af hvilken Academien haft de gull- och silfverfiskarne, som äro beskrifne i Handlingarne för 1740 p. [403], och dess utom skall vara sinnad att öfversända nyttiga observationer, som han gjort vid åtskilliga insecter.

Sedan valet ägt rum den 16 i samma månad, fick herr Rabén i ledamotsförteckningen för 1746 sin plats bland de inländska ledamöterna, mellan herrar Palmqvist (nr 87) och Leijel (nr 88). I förteckningen för 1747 saknas hans namn, men i Handlingarna för 1748 förekommer han såsom den främste af åtta »utländska ledamöter». Om huru denna kategori af ledamöter tillkom upplyser oss protokollet för den 14 mars 1747, där det heter:

1 »Doctor Carl Linnæi Beskrifning om Guld-fäsken och Silfver-fäsken, Cyprinus pinnu anl duplici, cænda trifurcæ«.

2 Af Rabén förekommer i Handlingarna för 1749 en »Beskrifning om löfmasken på vildeapel, bok och törne«.
Af tilfalle at Hans Exell. Baron Höpken hade til Ledamot proponerat Monsieur de Perard, Konungen i Preussens hofpräst och Ledamot af vetenskapsacademien i Berlin, en mycket lärda man, som skrifver La Bibliothèque Allemagne [sic] och interesserar sig mycket uti historia litteraria Specie samt varit en flittig correspondent med Sal. Prof. Celsius, rådgjordes om man icke borde kalla några flera utländska Ledamöter, som både kunde hedra Academi med sina namn och rikta henne med sina arbeten; förslagvis blevo också nämde för mathematicquen Herrar Maupertuis, Clairaut, Monnier, de Lisle, Euler, Folkes; för historia naturali Gmellin, Reaumur, Jussieu, Sauvage, Kulbel och Winkler, men innan härutinnan något visst beslöts, komma Academiens frånvarande ledamöter, i synnerhet Herrarna i Upsala, at lämna här öfver sina tankar.

Svaret på denna hemställan hade ingått den 11 april, då ett bref till sekreteraren från professor Klingenstierna upplästes, »hvaruti han föreslår till utrikes Ledamöter, jämte de förta, Mac Laurin, Machin, Bradley och Dan. Bernoulli«. »Desse föreslagne utländske ledamöter», heter det vidare, »indeltes efter vissa classer, näml. Geometrien, Astronomien, Mechaniquen, Chymien, Mineralogien och Metallurgien, Botaniken, Zoologien, Anatomie, Medicin och Chirurgie«.

Redan efter ett par veckor var frågan mogen till avgörande, såsom framgår af följande anteckning i protokollet för den 3 maj 1747:

Bland de åtskillige vittre män, som blifvit nämnde, utvaldes alenast de till Ledamöter, som någon af Academiens Ledamöter trodde sig kunna hålla skriftväxling med, och äro följande:

**för Geometrien**
H. de Maupertuis igenom H. Klingenstierna
H. Clairant » Secret. Elvius
H. Martini » H. Meldercreutz
H. Mac Laurin » H. Klingenstierna

**för Astronomien**
H. Bradley igenom H. Klingenstierna
H. Le Monnier » Secret.
H. Zannotti » H. Meldercreutz

**för Mechaniquen**
H. Euler igenom H. Klingenstierna
H. Muschenbrock » H. De Geer
H. Folkes » H. Meldercreutz

**för Anatomien**
H. Haller igenom H. Rosén
H. van Swieten » H. Bäck
UTLÄNDSKA LEDAMÖTER

H. Sauvage igenom H. Linneüs
H. Hevin » H. Acrel

för Botaniquen och Historia Natur.
H. Jussieu igenom H. Bäck
H. Gesnerus » H. Linneüs
H. Raben » Secretaren
H. Reaumur » H. De Geer
H. Clayton » H. Linneüs
H. Gleditsch » H. Linneüs
H. Colinson » H. Bäck

Mineralogien
H. Gmelin igenom H. Linneüs
H. Kirchbach » H. Blixenstierna
H. Rouël » H. Bäck

Literaturen
H. Perard igenom H. Riksför. Höpken

Af dessa 25 namn återfinna vi emellertid i följande årets ledamotsförteckning, utom den redan förut invalde Raben, endast 6, hvartill under de följande åren komma ytterligare 8 — den berömde läkaren van Swietens tacksägelse för invalet anmälades först den 27 april 1751 — men 10 af de utländske lärde, som kallats till ledamöter 1747, förekomma hvarken i matrikeln eller i de årliga förteckningarna.

Anledningen härtill torde ej kunna vara någon annan än vederbörandes försommelse att underrätta dem om invalet. Uppdraget att meddela denna underrättelse synes ha lämnats åt de svenska ledamöter, hvilka låtit anteckna sig såsom främlingarnas korrespondenter, och antagandet att en del af dem uraktlatit sin skyldighet bestyrkes däraf, att, med ett enda undantag (Clayton), samtliga, som föreslagits af herrar De Geer, Rosén, Bäck, Linneüs, Acrel, Blixenstierna och Höpken, svarat på kallelsen och upptagit bland ledamöterna, under det att de, som skolat underrättas genom Klingenstierna, Meldercreutz och sekretären Elvius, iakttagit fullkomlig tystnad. Icke ens akademiens beslut att förnya deras inval synes ha blifvit satt i verket. Den 22 september 1750 tillkännagavs i akademien, att kallelsebrevfven till utländska ledamöter vore färdiga att afgå, och för den 19 januari 1751 läses i protokollet följande.

Angående herr Guntz, som är medicine professor i Leipzig och ar- chiater hos Hans Maj:t konungen i Polen, hvilken af herr Bäck varit före-
ALEXIS CLAUDE CLAIRAULT, deltagare i samma expedition. F. 1713 22/4, d. 1765 17/4.
Pierre Charles Le Monnier, deltagare i samma expedition, professor i fysik vid Collège de France, astronome de la marine. F. 1715 28/11, d. 1799 13/1.
Niccolo Martino, professor i matematik vid universitetet i Neapel. F. 1701 7/12, d. 1769 8/12.
Eustachio Zanotti, professor i mekanik och astronomi vid universitetet i Bologna. F. 1709 27/11, d. 1782 13/4.
James Bradley, astronome vid observatoriet i Greenwich. F. 1692, d. 1762 13/7.
Martin Folkes, president i Royal Society i London. F. 1690 29/10, d. 1754 29/6.
John Clayton, läkare i Virginien, botanist. F. omkr. 1685, d. 1773 15/12.
Af de samtidigt invalda återstår ännu en, nämligen:

Om detta »förre val« saknas anteckning i protokollen.
UTLÄNDSKA LEDAMÖTER

Colin Maclaurin, professor i matematik vid universitetet i Edinburgh (F. 1698, d. 1746),
men att denne icke kunnat besvara kallelsen, om den verklig afgått, framgår av sist anförda datum, som visar, att han vid invälet redan var alliden.

Slutligen torde man få antaga uteblifven verkställighet såsom anledningen till, att förteckningen på de utländska ledamöterna ej upptager den person, som afses i följande utdrag ur akademiens protokoll d. 10 febr. 1750:

I anledning af den myckna och oförlikneliga jnnest, som herr Kalm skriver sig vara vederfaren af d. franska genera Igouverneuren i Canada marquis de la Galissonière* under de resor han där i den sistlidne sommar gjort, fant Academien för anständigt att ej allenast låta genom herr Plenip. ministeren baron Scheffer förklara Kongl. Vetenskaps Academiens fullkomliga ärkänsla därflere, utan ock att antaga högbemälte herre till utländsk ledamot i Academien.

Angående sättet för invälet hade d. 19 jan. 1751 beslutats, att detta för utländska ledamöter skulle vara detsamma som för inländska, d. v. s. att förslag skulle hvila på bordet i 14 dagar och att för en kandidats antagande erfordrades tre fjärdedelar af de afgifna rösterna. Måhända fattades detta beslut i syfte att förhindra ett återupprepande af det vid de första utländska ledamotsvalen följda förfarandet, hvarå, såsom exempel kan anföras, att d. 9 april 1748 en förnam främling, markis de Sagramozo från Verona, omedelbart antogs och inviterades att taga sitt inträde vid akademiens nästa sammanträde. Emellertid höll man ej strängt på det fattade beslutet, ty redan d. 12 okt. 1751 finner man, att den spanske sjöofficern don Antonio de Ulloa, »en man som för sin insikt uti astronomien är öfverallt berömd», blev proponerad till utländsk ledamot, »hvilket Academien icke allenast fant skäligt att bevilja, utan samtyckte ock att herr Ulloa, som nu är här i staden, men inom ett par dagar är sinnad resa här ifran, må strax och innan afresan få kundskap om detta Academiens välmenta prof af högaktning».

Detta är icke det enda exemplet på ett liknande förfarande, och om i sist anförda fall det ej kan bestridas, att akademins val träffade ett fullt värdigt föremål, så kan hon vid

* Rolland Michel Barrin, marquis de la Galissonnière guvernör i Canada 1745—49. F. 1693, d. 1756.
andra tillfällen ej helt fritagas från förebråelsen att ha åsidosatt hvad som d. 29 jan. 1759 »hölls för hederligast och nyttigast«, eller att »allenast de mest berömde och för särdeles lärdom bekante borde utväljas«. Helt och hållet utan påföljd synes det beslut ha blivit, som fattades d. 10 febr. 1759, eller att hvarje utländsk ledamot skulle få sin korrespondent af de i Stockholm närvarande ledamöterna, »på det att Academien må hafva något gagn af dem«.

En ännu märkligare öfverträdelse af förut fattade beslut höll på att komma till stånd 1776, men avvärjdes, ehuru ej genom akademiens egen åtgärd. Öfverståthållaren frih. Carl Sparre, som då var preses, proponerade den 27 nov., »att som den nu härvarande ryske kejserlige kammarherren prins Kourakin låtit märka, att han hade mycken hag att blifva ledamot af Academien, och Hans Maj:t förklarat sig gärna se, om Academien ville honom därtill utvälja; så tycktes vara både billigt och tjänligt, om Academien i und. öfverlämnade till Hans Maj:t full rättighet att till utländske ledamöter i Academien utnämna, utan att Academien därom voterar, de utländske prinsar eller förnäme herrar, som Hans Maj:t finner för godt att därtill utse«. Till denna proposition, heter det, »gåfvo alle med största nöje sitt bifall«, och åt preses samt greve von Höpken uppdrogs att »på Academiens vågnar i und. tillhjuda Hans Maj:t denna lilla rättighet«. Konungens svar å anbudet meddelades academien d. 11 dec., då preses berättade, »att Hans Maj:t det ganska nådigt upptagit, men efter något betänkande sagt sig ej vilja på något sätt betaga Academien dess valfrihet eller gifva anledning till lagars rubbing, hvilkas nogaste efterlefnd Hans Maj:t anser för väsentligen nödig: att Hans Maj:t dessutom trodde, att det skulle mindre flattera utlänningar att blifva nämndes till ledamöter af konungen än val af en hel corps vittre män«. Protokollet tillägger, att »Academien igenkände härutti sin höga Skydds-herres ädla tankesätt och omhet om hvars och ens lagliga frihet«.

Rätten att utesluta utländska ledamöter hade academien visserligen från början förbehållit sig för det fall, att hennes kallelse icke besvarades, men att denna rätt blivit begagnad kan näppeligen för mer än ett enda tillfälle konstateras. Frågan har dock mer än en gång varit före. Sålunda till-
kännagaf sekreteraren Wargentin d. 23 febr. 1780, att en del af de utländska ledamöterna »icke en gång svarat på kallelsen, mycket mindre tackat för diplomet, som Academien till dem öfversändt», och han frågade därför »hvad utväg mot en sådan otacksamhet skulle tags». Svaret härå lyder, att »Kongl. Academien, som icke annat kunde än afhöra detta uppförande med missnöje och anse det för en vanvördnad, tyckte väl i följd däraf, att så kallsinte ledamöter borde utur matrikeln strax utstrykas, men på det ingen collision måtte uppkomma för det närvarande mellan henne och dess från-skillde lemmar i anseende till mer eller mindre billighet, så ville K. Academien ifrå en sådan utstrykning afstå; men på det likväl någon lag måtte gifvas för framtiden mot dylik kallsinnighet», så förnyades beslutet att, »då hädanefter en utlännings väljes till ledamot, skall hans namn icke förr uti matrikeln inskrifvas, än han svarat på kallelsen».

En liknande fråga bragtes på tal af sekreteraren Nicander, som d. 15 maj 1790 »hemställte, huruvida utländske ledamöter för sådane i längden kunna anses, då de på lång tid icke låta höra af sig, och man ej vet om de äro lefvande eller döde», men ej heller denna gång tilltrodde academien sig att fatta beslut, utan frågan uppskots till »en annan gång», hvilken, att döma af protokollen, ej synes ha inträffat förr än d. 3 maj 1837, då Berzelius tillkännagaf, att underrättelse saknades, huruvida akademiens utländske ledamot i 5:e klas-sen Napione vore i lifvet, hvilket icke syntes troligt, då han blifvit invalid redan 1790 och »under en lång följd af år icke låtit höra af sig». Det föreslogs därför att, »med Herr Napione förbehållen rätt till ledamötskap i Akademien, därest framdeles skulle befinnas att han icke vore död, det rum han innehaft finge immedertid tillsättas, helst flere utmärkte personer vore att därtill föreslå»; och härtill gaf akademien sitt bifall, dock icke utan protest af en ledamot, herr Ceder-schöld, som »ansåg, att närmare borde efterforskas huruvida herr Napione verklig vore död, innan akademien skred till återbesättande af det rum han erhållit, och trodde den om-ständigheten, att han på längre tid icke låtit höra af sig, ej utgjorde tillräckligt skäl till hans uteslutande, då enahanda förhållande inträffade åfven med inländska ledamöter af Akademien». I detta fall synes verkliga akademiens åtgärd ha varit förhastad, ty d. 12 sept. 1838 anmäldes, att »generalen
i brasiliansk tjänst, f. d. guvernören för H. M. kejsaren Dom Pedro II, de Napion, med döden afgått d. 21 aug. 1837 — så vissa icke ett misstag på person här föreligger, då en annan uppgift (Poggendorff) säger, att den rätte herr Napione allidit redan 1814.

För öfrigt skulle åtskilliga exempel kunna anföras såsom bevis för, att akademien icke hållit så särdeles noga reda på sina utländska ledamöter, ej blott i äldre tider, hvilket med då rådande förhållanden är lätt förklarligt, utan även jämförelsevis nära våra egna dagar: man ser namn kvarstå i förteckningarna i åratal, sedan personerna allidit, under det andra redan i lifstiden därifran försvunnit, utan att man därfor kan antaga någon annan orsak, än att personerna trots vara döda. I viss mån utgör detta ett intyg om, att akademiens val stundom träffat män utan större namnkunghet.

Tid efter annan finner man, att förslag förevarit dels att begränsa de utländska ledamöternas antal, dels att indela dem i klasser såsom de inländska. Antalet förblef dock obestämt intill dess, i sammanhang med den 1798 beslutade ändringen i valsättet för inländska ledamöter, bestämdes, att de utländskas antal icke må stiga öfver 75, hvarvid tillika stadgades, att »sådana ledamöter böra proponeras af tvenne Academiens från- eller närvarande ledamöter«, samt att »votering öfver den proponerade anställdes af den i Stockholm närvarande Academien, men icke förr än ett halft år efter proposition, då en pluralitet af tre fjärdedelar fordras att blifva ledamot«.

I strid mot denna bestämmelse blef emellertid den berömdes Rumford såväl föreslagen som invald vid en och samma sammankomst, d. 19 okt. 1803. Detta tyckes dock ha skett genom öfverrumpling, ty sedan valet förràttats, begärdes ordet af herr Silverstolpe, som sade sig »ha observerat, att först efter gjord proposition och genast anställd votering om en utländsk ledamot, hade den lag blifvit upplåst, som stadgar, att votering om utländska ledamöter ej får anställas förr än ett halft år efter det personen är föreslagen«.

1 Antagligen hade man gjömt ett beslut af d. 26 okt. 1796, som ankörerade att »med utländska ledamöter icke skulle förfara strängare än med inländska«, och att för bådadera två tredjedels pluralitet vore tillräcklig. I tillämpningen åsidosattes också det »strängare« förfarenadet.
anhöll, »att Academien måtte taga i öfvervägande om ej hädanefter en emot denna omvänd ordning vore den rätta att iakttaga, nämligen att lagen först upplåses och frågan om personerna kommer sedan»; vidar hemstälde han, »om ej, häldre än att för särskilda tillfällen göra inskränkningar i verkan af en lag, hvilken därigenom ändock slutligen måste blifva alldeles upplöst, vore tjänligt, att Academien tydliggen bestämde att och när sådana modificationer kunde skäligen åga rum.« Detta anförande bemöttes af herr Odhelius, som gjorde gällande, att med Rumford »omständigheter vore inträffade, som rättfärigade Academiens beslut att göra exception från en regel, som endast hade till ändamål att göra sig underrättad om den föreslagnes förtjänster och värdighet att kunna komma under omröstning«.

Den uppkomna tvistefrågan åven som andra vid tillfället framkastade förslag föranledde beslut om en allmän revision af bestämmelserna angående utländska ledamöters inval. Ett af särskilda deputerade afgifvet betänkande i detta ärende förevare förnyade gånger under år 1804, men återremitterades eller bordlades och torde slutligen ha fallit i glömska. Något nytt val af utländska ledamöter förekom ej förr än d. 19 nov. 1806 och synes då ha försiggått efter de gamla bestämmelserna.

De på dem beroende missförhållandena torde nog ha varit obestridliga och berättigat det klander, som Berzelius uttalat mot akademien sätt att utöfva sin valrätt. Fullt exakt har dock icke Berzelius relaterat omständigheterna vid valet d. 15 dec. 1813, som han anfört för att illustrera dessa missförhållanden.1 Han säger, att vid detta tillfälle erhöll i första omröstningen pastorn i reformerta församlingen Catteau-Calleville de flesta rösterna, och att åt denne, »en man utan all egentlig vetenskaplig bildning«, gafs företräde framför Herschel, »ett af de mest lysande namn naturvetenskaperna för det närvarande äga«. Dagens protokoll talar dock ej om mer än en omröstning, och i denna erhöll Herschel 13 röster och Catteau 12.2 Ej heller innehåller protokollet något om

---

1 Självbiogr. anteckn., s. 115 och 213.
2 Den »förkärleken«, med hvilken Berzelius vid tillfället råkade i orbyte, kan, att döma af protokollets uppgift om de närvarande, näppeligen ha varit någon annan än presidenten Edelcrantz, men om kom att bera det säkerligen ej med rätta sågas, att han »mera genom sin plats i statan än vetenskaplig bildning erhållit inträdé i vetenskapsakademien«. Antagligen har Berzelius menat sågna annan och genom minnestel oriktigt relaterat det passerade.

det förslag till en på klassindelning grundad reform af valordningen, som Berzelius säger sig ha framställt vid akmamiens nästa sammanträde.

En klassifikation af de utländska ledamöterna infördes först genom grundreglerna af 1820, där det stadgades, att de 75 utländska ledamöterna skulle fördelas med lika många som de inländska i hvardera af de 7 första klasserna, under det att den 8:e klassen fick 6 utländska ledamöter (mot inländska 15) och den 9:e, den för »allmän lärdom», ingen.

De nu gällande grundstadgarna hafva slutligen ökat de utländska ledamöterna till samma antal som de svenska, eller 100, med enahanda klassfördelning som för dessa.

Till grund för nedanstående förteckning har i första hand lagts akademiens matrikel. Hvad ofvan sagt om dess brister i afseende å fullständighet och tillförlitlighet gäller de utländska ledamöterna i än högre grad än de inländska. De 112 första numren äro införda med Wargentins hand, hvarvid antagligen tillgått så, att omkring år 1760 alla dittills invalda antecknats på en gång med ledning af förteckningarna i akademiens Handlingar. De i dessa förteckningar årligen tillkomna nya ledamöter hafva ansetts som invalda under det näst föregående året, och detta år har införts i en särskild kolumn med rubriken Annum electionis. Att detta ofta är oriktigt utvisar en jämförelse med protokollen, efter hvilka det rätta datum för invalet blifvit nedan anfördt inom parentes, vid sidan af matrikels årsuppgift. I kolumnen för dödsdatum (Annum emortualis) har Wargentin liksom hans närmaste efterträdare infört endast få och ofta oriktiga uppgifter; däremot har han vid en del af ledamöternas namn fogat korta karakteristikar, hvilka för kuriositetens skull här nedan till större delen återgifvits.

I huvudsak på samma sätt som af Wargentin har matrikeln blifvit förd af följande sekreterare, af alla, utom af Sjösten, Svanberg och Swartz, egenhändigt. Jämförelse med protokollen har dock utvisat, att före Berzelius' tid icke ens datum för invalet alltid är tillförlitligt. Uppgifter om födelseår hafva tillagts först af den nuvarande sekreteraren, hvilken för de utländska ledamöterna liksom för de
svenska upplagt en ny matrikel, upptagande invaliden fr. o. m. nr 562.

Tryckta förteckningar öfver de levande utländska ledamöterna hafva offentliggjorts i Handligarna 1748—60 och i »Stockholms Stads Calender» 1764—78. I den sistnämnda kalender aflöses den fullständiga förteckningen under åren 1779—84 af en förteckning öfver »De Kongl. Vetenskaps Academiens Utländske ledamöter, som äro födde Svenskar, eller förstå Svenska«. Bland dessa, hvilka för 1779 uppgått till ett antal att 24 och 1784 sjunkit till 19, finner man, utom de infödda svenskarna, af mera bemärkta namn: Lalande, Sandifort, J. A. Euler, Pallas och Joh. Reinh. Forster. Den 21 jan. 1784 beslöt akademien, att de utländska ledamöterna ånyo skulle införas fullständigt i Stockholms-Calendern, och fr. o. m. det följande året hafva i denna kalender samt i dess efterföljare Statskalendern dylika förteckningar årligen publicerats; likaså i de särskildt tryckta ledamotsförteckningarna från år 1821.

UTLÄNDSKA LEDAMÖTER EFTER TIDSFÖLJD.

1. Frederik Rabén. 1747 (inv. 1745 18/10).
   Danskt geheimeråd, stiftsamman öfver Laaland och Falster. »Har flitigt corresponderat med K. Academien.» F. 1693 18/4, d. 1773 28/7.

   Professor i medicin, anatomi, botanik och kirurgi vid universitetet i Göttingen, sederm. medlem af stora rådet i Bern. »Almänt ärkänd för en Polyhistor och i synnerhet för den störste Anatomicus i vår tid. Han corresponderar ganska flitigt med Academien, har ingivit åtskilliga rön til des Handlingar, recenserar alla svenska arbeten i de utländske journaler, och förstår svenska språket väl.» F. 1708 18/6, d. 1777 12/12.

3. Johan Carl Hedlinger. (Inv. 1745 7/6)
   Medaljgravör. Var först inländsk ledamot (nr 85), men flyttades 1762 14/5, »såsom född utlännung och jämväl nu och framgent utom lands stadd«, bland de utländska. Han upptages i de tryckta dekouverterna såsom den tredje i ordningen af dessa senare. F. 1691 28/5, d. 1771 14/6.

   Pastor vid franska reformerta församlingen i Stettin, hofpredikant hos konungen af Preussen. »En vitter man och medarbetare på Bibliothéque Germanique.» F. , d. 1766.

   Lifmedikus hos hertigen af Württemberg, assessor vid bergsrätten i Stuttgart. »Stark kännare af natural-historien.» F. 1694 17/4, d. 1760 19/4.

   Bergshauptman i Freiberg i Sachsen. »En snäll Mineralogus.» F. , d. 1752.


¹ Rosenhane har med orätt antagit, att två personer med namnet Pérard skulle vara ledamöter, och uppfört den ene under nr 4, den andre under nr 50, såsom förmodligen invald 1760.
8. Marquis de Sagramozo. 1748\%./.
   Riddare af Maltesesorden, från Verona. *Var här då han valdes, har
   med uppmärksamhet rest omkring hela Europa, en vitter och curieux
   man.* F. 16833/\%., d. 17571/\%/o.

9. René Antoine Ferchault de Réaumur. 1748 (inv. 17473/\%/).
   Fransk fysiker och zoolog. *En för sina många arbeten och djupa in-
   sigt i natural-historien vida berömd man.* F. 16832/\%/., d. 17571/\%/o.

10. Karl Friedrich Hundertmark. 17481/\%/o.
   Professor i fysiologi, anatomii och kirurgi vid universitetet i Leipzig.
   F. 17151/\%/4, d. 17621/\%/.

11. François Boissier de Sauvages de la Croix. 1748 (inv.
   17473/\%/).
   Professor i medicin, senare i botanik vid universitetet i Montpellier.
   F. 17003/\%/5, d. 17671/\%/2.

   Medlem af vetenskapsakademien i St. Petersburg, sederm. astronom
   i Paris. *En för sina många astronomiska skrifter och observationer,
   vidlyftiga correspondance och stora flit vida berömd man.* F. 16881/\%/4,
   d. 17661/\%/o.

13. Bernard de Jussieu. 174918/\%/11 (inv. 17473/\%/).
   Démonstrateur de botanique au Jardin du Roi i Paris. F. 169917/\%/8,
   d. 17761/\%/11.

   Professor i medicin, botanik och kemi vid universitetet i Tübingen;
   *berömd för sina resor i Siberien och där gjorda märkvärdiga observa-
   tioner*. F. 170019/\%/8, d. 175520/\%/.

15. Guillaume François Rouelle. 174918/\%/11 (inv. 17473/\%/).
   Démonstrateur de chimie au Jardin du Roi i Paris; *apothecare och
   snäll chymicus*. F. 1703, d. 17703/\%/.

16. Prudent Hévin. 17494/\%/11 (inv. 17473/\%/).
   Premier chirurgien de Mme la Dauphine, vicepresident i Académie

   Lifkirurg hos konung Ludvig XV, president i Académie Royale de
   chirurgie i Paris. F. 1696, d. 17833/\%/19.

18. Justus Gottfried Gunz. 1750 (inv. 175118/\%/).
   Professor i anatomii och kirurgi i Leipzig, lifmedikus hos kurfursten
   af Sachsen. F. 17141/\%/3, d. 175422/\%/.

19. Gerard van Swieten. 1751 (inv. 17473/\%/).
   Lifmedikus hos kejsarinna Maria Teresia. F. 17001/\%/8, d. 177218/\%/.

   Spansk amiral. *En vida berömd astronom, som biträdde de franska
   astronomerna vid den stora grad-mätningen i Peru. Han var här i
   Stockholm då han valdes.* F. 171012/\%/1, d. 17955/\%/9.

21. Abraham Gotthelf Kaestner. 1751 (inv. 175218/\%/).
   Professor i matematik vid universitetet i Leipzig, sederm. vid univer-
   sitetet i Götingen. *En af de starkaste Mathematicis i Tyskland;
   förstår svenskan och översätte på tyska vår Academies Handlingar.*
   F. 171937/\%/9, d. 180037/\%/9.
119

211. Jacob Eggers. 1751 19/11.
   Öfverste i sachaik tjänst. Flyttad 1752 14/11 bland de inländska led-
   mätna (nr 129). F. 1704 14/12, d. 1773 13/11.

   Professor i matematik och fysik vid universitetet i Greifswald. »Var
   här tillstådes, då han valdes, och höll et vackert inträdes-tal.» F. 1716
   11/6, d. 1782 19/13.

   Professor i fysik vid universitetet i Wittenberg. »Bekant för sina nya
   rön i electriciteten, anställer också flitigt astronomiska observationer.»
   F. 1710 21/6, d. 1761 17/6.

24. Jacob Langebek. 1753 19/11.
   Dansk etatsråd, geheimer arkivarie. »En ganska vitter man, var här
   i Stockholm närvarande, då han valdes.» F. 1710 21/1, d. 1775 18/6.

25. Charles Bonnet. 1753 19/1.
   Advokat, medlem af stora rådet i Genève. »Bekant för des vackra
   arbeten och rön i naturkunnigheten.» F. 1720 18/3, d. 1793 20/5.

   Professor i medicin vid Collège Royal i Paris. F. 1709 12/6, d. 1779 14/12.

   Urmakare i London. »Har gjort K. Academien många märkliga
   tjänster.» F. omkr. 1706, d. 1772.

27. Plumard de Dangeul. 1754 14/11.
   Mäste des comptes, ci-devant mätre d'hôtel du Roi Très-chrétien.
   »Beröm för des skrifter angående handel och rikens allmänna hushåll-
   ning, har gjort vidlyftiga resor omkring hela Europa, och var här
   då han valdes.» F. 1754, d. 17.

28. Sauveur François Morand. 1754 (inv. 1755 1/6).
   Premier chirurgien de la Charité et chirurgien-major des gardes fran-
   çaises. F. 1697 1/6, d. 1773 21/6.

29. Nicolas Louis de La Caille. 1754 (inv. 1755 1/6).
   Professor i matematik vid Collège Mazarin i Paris. »En af de beröm-
   daste astronomer i vår tid.» F. 1713 18/6, d. 1762 21/5.

   Praktiserande läkare och medlem af Collegium medico-chirurgicum i
   Berlin. »En vida beröm Medicus, Opticus och Physicus.» F. 1711
   10/6, d. 1758 19/6.

   Bergsråd och direktör vid saltverken i Hessen-Cassel, slutl. Wirklicher
   preussischer Staats- und Kriegsminister und Ober-Berghauptmann i
   Berlin. »Inga af Academien en vacker afhandling om hafvets ström-
   mar.» F. 1698 10/6, d. 1776 7/11.

32. Jean François Clément Morand. 1755 1/6.
   Professor i anatomi, lifmedikus hos konung Stanislaus, inspecteur af

   Arkieter hos konung Stanislaus; flyttades 1767 bland de inländska led-
   mätna (nr 147). F. 1700 13/6 (i Karlshamn), d. 1787 4/6.
33a. Leonhard Euler. 1755 (inv. 1747 3/4).  
Professor i matematik i Berlin, sedan i St. Petersburg. Upptages under nr 35 i Rosenhanes förteckning, men är ej införd i matrikeln, ej eller i de årliga förteckningarna. F. 1707 15/6, d. 1783 18/9.

33b. George Parker, earl of Macclesfield. 1755.  
President i Royal Society i London, astronom. Upptages af Rosenhane under nr 36, men förekommer ej i matrikeln, ej eller har någon anteckning om hans inval anträffats i akademien protokoll. F. 1697, d. 1764 17/3.

34. Louis de Jaucourt. 1756 (inv. 1755 31/16).  

35. Vitaliano Donati. 1757 (inv. 1755 31/16).  
Professor i medicin och botanik i Turin. »Känd för mycken insigt uti Historia Naturali.« F. 1717 4/9, d. 1783 11/6 (vid ett skeppsbrott i Persiska viken).

Professor i anatomi och obstetrik vid universitetet i Göttingen. F. 1726 15/3, d. 1763 4/4.

37. Thomas Simpson. 1758 (inv. 1757 33/1).  
Professor i matematik vid the Royal Academy i Woolwich. »En af de berömdaste mathematicis i vår tid.« F. 1710 39/6, d. 1761 14/6.

38. James Short. 1758 (inv. 1757 33/1).  
»En berömd Opticus och Physicus i London. F. 1710 18/6, d. 1768 14/6.


Professor i matematik vid universitetet i Köpenhamn. »Var här närvarande då han valdes.« F. 1712 4/9, d. 1781 12/1.

41. Élie Bertrand. 1758 4/11.  
Förste pastor vid franska kyrkan i Bern. »Bekant för åtskilliga utgåna skrifter i Physiquen.« F. 1712, d. 1777.

42. Rudolph Augustin Vogel. 1758 4/11.  
Professor i medicin vid universitetet i Göttingen. F. 1724 1/6, d. 1774 4/6.

43. Jean Étienne Guettard. 1759 8/6.  
Läkare, conservateur vid hertigens av Orléans mineralkabinett i Paris. F. 1715 22/9, d. 1786 4/6.

44. Jacques Daviel. 1759 6/3.  
Fransk okulist. F. 1696 11/3, d. 1762 34/6.

45. Pierre Isaaq Poissonnier. 1759.  
Kejsarlig rysk lifjödmusik, sederem. inspecteur de la médecine dans les arsenaux maritimes et des colonies, i Paris. F. 1720 4/7, d. 1798 14/6.

46. Friedrich Charles de Baer. 1760 4/6.  
Svensk legationspastor i Paris och honorarie professor i teologi i Strassburg. »En vitter man, som ständigt tjänar Academien och corresponderar med secreteraren.« F. 1719 15/11, d. 1797 23/4.
47. Michael Vasiljevitj Lomonossov. 1761 (inv. 1760 10/4).

Professor i kemi i St. Petersborg. F. 1711, d. 1765 1/4.


Kejsarlig rysk historiograf och direktör för utrikesministeriets arkiv i Moskva. »Berömd för sina många historiska och geografiska arbeten.« F. 1705 18/10, d. 1783 22/10.

49. Franz Ulrich Theodosius Aepinus. 1761 (inv. 1760 10/4).

Professor i fysik i St. Petersborg, direktör vid ryska kadettkåren. F. 1724 11/12, d. 1802 19/8.

50. Marco Carburi. 1762.

Grefve, professor i kemi vid universitetet i Padua. »Vitter Mineralogus och Chymicus, var här då han valdes.« F. 1731, d. 1808 8/12.


Professor i anatomni vid Jardin du Roi i Paris. F. 1722 22/7, d. 1794 21/19.

52. Matthew Maty. 1765 1/4.

Sekreterare i Royal Society samt Principal Librarian vid British Museum. »En berömd engelsk Medicus, auctor til den bekanta Journal Britannique.« F. 1718 7/6, d. 1776 2/7.

53. Joseph Jérome Le François de Lalande. 1765 1/5.


Biskop i Trondhjem. »Stark uti natural historien.« F. 1718 26/9, d. 1773 25/9.

56. Paolo Frisi. 1766 18/4.

Barnabitermunk, professor i matematik i Milano. F. 1728 13/4, d. 1784 22/11.


Inspecteur général de la marine de France. »Vida berömd för sina många förträffliga arbeten uti Nat. Hist. och Physiken.« F. 1700, d. 1781 22/7.


Abbé, matematiker och mekaniker vid arsenalen i Venedig. »Har ingivit rön och svarat på en af K. Academiens frågor [ang. våderväxling på spekl, samt vunnit prämiun.« F. , d. 1775.


Professor i historia i St. Petersborg, sederm. professor i politik vid universitetet i Göttingen. »Har varit många år i Sverige och då på svenska utgiftit sin Handels Historia.« F. 1735 4/7, d. 1809 8/9.
Professor i anatomi och kirurgi vid universitetet i Leiden. F. 1742 14 11, d. 1814 12 / 2.

Kungl. svensk statybildhuggare. F. 1721 7/6, d. 1778 i september (begrafen i Marseille d. 26/9).


Professor i medicin och naturalhistoria vid universitetet i Göttingen. F. 1740 27/1 (i Stockholm), d. 1791 22/5.

Titulär biskop, slutl. sogneprest i Bergen. F. 1714 1/2, d. 1777 22/5.

66. Johann Gottlieb Gleditsch. (Inv. 1747 9/5.)

Professor i kemi vid Jardin du Roi i Paris. »En berömd chymicus.« F. 1718 9/10, d. 1784 12/4.

68. Jean Jacques Dortous de Malran. 1769.
Sekreterare i franska vetenskapsakademien; »en namnkunnig mathematicus«. F. 1678 28/11, d. 1771 26/2.


Botanist i Philadelphia. F. 1699 23/7, d. 1777 25/5.

71. Lambert Heinrich Röhl. 1769 22/6.
Professor i matematik och astronomi vid universitetet i Greifswald. F. 1724 7/7, d. 1790 17/6.

Danskt konferensråd, zoolog och botanist. F. 1730 2/5, d. 1784 25/12.

Kejsrsl. ryskt bergsråd, professor i ekonomi och kemi vid vetenskapsakademien i St. Petersburg. F. 1737 27/1 (i Nyslott), d. 1790 10/9.

Praktiserande läkare i Lübeck. F. , d. 1772 18/4.

75. Louis Alexandre duc de La Roche-Guyon et de la Roche-foucauld d' Envville. 1769 16/8.
F. 1743 11/7, d. 1792 14/9 (mördad i Gisors).

1 Akademiens protokoll för denna dag innehåller följande:
»Herr Prasses [Jennings] anmälts, att Franske Hertigen Dela Rochefoucauld, hvilken någon tid vistats här i staden, åstundande få bivista K. Academiens sammankomst, hvilket
76. Alexander Bernhard Kölpin. 1771 \(1/4\).
    Professor i medicin och naturhistoria vid universitetet i Greifswald, sederem stadsfysikus i Stettin. F. 1739 \(11/4\), d. 1801 \(3/11\).

77. Maximilian Hell. 1771 \(1/2\).
    Jesuit, astronom vid observatoriet i Wien. F. 1720 \(15/6\), d. 1792 \(14/4\).

78. Antoine Grimoald Monnet. 1771 \(1/2\).
    Inspecteur général des mines i Paris; »en berömd Fransk Chymicus». F. 1734, d. 1817 \(22/3\).

79. Johann Albrecht Euler. 1771 \(1/2\).
    Professor i fysik och sekreterare vid vetenskapsakademien i St. Petersburg. F. 1734 \(27/11\), d. 1800 \(4/6\).

80. Ignaz von Born. 1771 \(1/4\).
    Assessor vid Münz- och Bergmeister-Amt i Prag, slutl. hofråd vid Hofkammer im Münz- och Bergwesen i Wien. F. 1742 \(28/12\), d. 1791 \(24/7\).

81. Munibe de Peña Florida. 1772 \(9/4\).
    Grafve. »En ung Spansk adelsmän, som nästan ett år varit här, och applicerar sig med mycken flit på Chymien och Bergs-Vetenskapen». F. 1772, d. 1776 (mördad på hemresan till sitt fädernesland).

82. Domenico Michelessi. 1772 \(8/9\).
    Abbé. »En vitter Italiensare, hvilken ock länge varit och ännu är här vistande, och gjordt sig hederligen känd»; höll inträdestal på svenska \(29/7\). F. 1735, d. 1773 \(14/4\) (i Stockholm).

    Kursächsiskt geheimeråd och kammarrherre. »Vistas nu äfven här; har, lika som Abbé Michelessi, lärdd sig Svenskan; älskar och odlar Vitterhet och Vetenskapen.» F. 1744 \(5/2\), d. 1795 \(4/5\).

84. Anders Johan Lexell. 1773 \(4/9\).
    Professor i astronomi i St. Petersburg, utnämnd professor i matematik i Åbo, hvilken plats han ej tillträdde. F. 1740 \(14/11\) (i Åbo), d. 1784 \(11/12\).

85. Sir Joseph Banks. 1773 \(9/4\).
    »Engelaman som gjordt den namnkunniga siö-resan omkring jordklotet»; sedan baronet, president i Royal Society. F. 1743 \(12/9\), d. 1820 \(19/6\).

86. Daniel Carl Solander. 1773 \(9/9\).
    Intendent vid British Museum; »namnkunnig för sin lärdom och för sin resa omkring jordklotet med Herr Banks«. F. 1733 \(15/9\) (i Piteå), d. 1782 \(18/5\).
87. William Lewis. 1773½.
Läkare i Kingston-upon-Thames, England; »berömd för sina chemiska arbeten«. F. 1714, d. 1781 3½/₉.

88. Johann Friedrich Meckel. 1773½.
Professor i anatomi, botanik och obstetrik i Berlin. F. 1714 3½/₉, d. 1774 18½/₉.

89. Stephan Rumovskij. 1773½.
Professor i astronomi vid vetenskapsakademien i St. Petersburg. F. 1734 2½/₁₀, d. 1812 7/₉.

90. Jean Bernoulli. 1774½.
Astronom vid vetenskapsakademien i Berlin och direktor för observatoriet därstädes. F. 1744 4½/₁₁, d. 1807 13½/₉.

Präst i Birmingham, sederm. professor i kemi vid University of Pennsylvania i Philadelphia. F. 1733 13½/₉, d. 1804 5½/₉.

92. August Gottlieb Richter. 1774½.
Professor i medicin vid universitetet i Göttingen. F. 1742 13/₁₀, d. 1812 21/₉.

93. Louis Félix Guinemet de Kéralio. 1774½.

94. Johan Jacob Ferber. 1775 26½/₉.
Professor i fysik och kemi vid Gymnasium illustre i Mitau, slutl. presiskt öfverbergsråd; »namnkunnig för flera i Tyskland utgifna arbeten uti Mineralogien«. F. 1743 2½/₁₀ (i Karlskrona), d. 1790 17½/₉.

95. Lazaro Spallanzani. 1775 26½/₉.
Professor i naturalhistoria vid universitetet i Pavia. F. 1729 12½/₁₀, d. 1799 1½/₉.

Professor i mineralogi och geologi samt direktor vid Ecole des mines i Paris. F. 1740 7½/₉, d. 1824 7½/₉.

»Fransk Chymicus, auctor til åtskilliga vakabra arbeten.« F. 1736 26½/₉, d. 1790 7½/₉.

98. Peter Simon Pallas. 1776 7½/₉.
Medlem af ryska vetenskapsakademien och historigraf vid amiralitetskollegiet i St. Petersburg. »Mycket namnkunnig för sina resebeskrifningar och andra utgifna arbeten.« F. 1741 2½/₁₀, d. 1811 8½/₉.

Ingeniörkapten, sederm. landskrafvare i Süder-Dithmarechen. »Vida berömd för dessa resa genom Ægypten, Arabien m. m. i sällskap med vår högt saknade Professor Porskål, hvars utmärkt trogne vän han varit, och hvars observationer, efter dess död, han tillika med sina egna utgivit«. F. 1733 17½/₁₀, d. 1815 20½/₉.

100. Achille Pierre Dionis Du Séjour. 1776 31½/₉.
Conseiller au parlement de Paris; »en af vår tids störste astronomer«. F. 1734 11½/₁₀, d. 1794 23½/₉.
Rysk kammarherre, sedem. ambassadör i Paris, senator och medlem af riksrådet. »Var här då han valdes och höll ett inträdestal i Academien 1777 1/1.« F. 1752 18/1, d. 1818 25/2.

102. Jean Rodolphe Perronet. 1772. (»Har blifvit glömd att införas på sitt rätta ställe.)
Fransk arkitekt, directeur de l’École des ponts et chaussées. F. 1708 25/10, d. 1791 22/6.

Rysk kammarherre, direktör för vetenskapsakademien i St. Petersburg. F. 1743, d. 1795 23/6.

Abbé, direktör för kungl. veterinärskolan i Lyon. F. 1734 23/1, d. 1793 15/6 (träffad af en bomb vid belägringen af Lyon).

Professor i naturalhistoria vid universitetet i Halle. »Giort en sjöresa omkring Södra Pol-Cirkelen.« F. 1729 23/10, d. 1798 6/12.

Fransk astronom, maire i Paris. F. 1736 14/6, d. 1793 22/11 (guillotinerad).

Dansk kammarherre och kungl. historiograf. F. 1728 18/10, d. 1798 7/6.

Dansk lifmedikus. F. 1723 6/12, d. 1791 16/3.

Lifmedikus hos hertigen af Orleans. F. 1709 31/6, d. 1781 30/11.

Danskt etatsråd, amtman i Korsör och Antvorskov amter; »berömd för economiska skrifter«. F. 1732 19/3, d. 1804 6/1.

111. Hans Ström. 1779 21/4.
Sognepräst i Eker af Akershus stift och e. o. teologe professor; »känd för vackra arbeten uti Natural Historien och Hushållningen«. F. 1726 23/1, d. 1797 1/2.

112. Johann Adolph Schinmeyer. 1779 21/7.
Pastor vid tyska kyrkan i Stockholm, slutl. superintendent i Lübeck. »Har under den tid han var pastor i Stockholm gjort sig för lärdom och Svenskt hierta allmänt älskad.« F. 1733 33/3, d. 1796 7/5.

113. Pierre Elisabeth Fontanieu. 1779 21/11.
Intendent, contrôleur général des meubles de la couronne, i Paris. F. omkr. 1730, d. 1784 20/6.

Professor i historia och vältilighet vid universitetet i Greifswald. F. 1729 13/9, d. 1807 4/5.

115. Philippe Picot de La Peyrouse. 1782 10/1.
Inspecteur des mines, professor i naturalhistoria vid École centrale de la Haute-Garonne i Toulouse. F. 1744 20/10, d. 1818 18/10.

  Hydrograf hos engelsk-ostindiska kompaniet, sедерn. Hydrographer to the Admiralty. F. 1737 24/1, d. 1808 19/6.

  Hofapotekare i Stettin. F. 1733, d. 1811 26/2.

  Professor i kemi och botanik vid universitetet i Wien. F. 1727 18/3, d. 1817 24/10.

120. Thomas Pennant. 1783 29/4.
  Engelsk zoolog. F. 1726 11/6, d. 1798 14/12.

121. Louis Bernard Guyton de Morveau. 1783 30/4.
  Professor i kemi vid École polytechnique i Paris, slutl. administrateur des monnaies, baron. F. 1737 4/1, d. 1810 2/1.

  Furstinna, president i ryska vetenskapsakademien. F. 1743 17/2, d. 1810 4/1.

123. Friedrich Anton von Heynitz. 1784 17/2.
  Preussisk statsminister, chef för Berg- und Hüttendepartement. F. 1725 14/6, d. 1802 15/8.

  Irländsk kemist. F. 1733, d. 1812 1/6.

125. Paul Joseph de Barthez. 1784 15/3.
  Fransk läkare, slutl. professor i Montpellier. F. 1734 11/12, d. 1806 15/18.

126. Lorenz Florenz Friedrich von Crell. 1784 21/4.
  Professor i filosofi och medicin i Helmstadt, slutl. professor i kemi vid universitetet i Göttingen. F. 1744 23/1, d. 1816 6/6.

  Professor i fysik i Genève. F. 1740 17/2, d. 1799 25/1.

128. José Celestino Mutis. 1784 17/11.

129. Jonas Dryander. 1784 17/11.

  Sekreterare i franska vetenskapsakademien. »Dog i fängelse under statsvälfningarne i Frankrike, för hvilka han blev ett offer.« F. 1743 9/6, d. 1794 28/5.
Markis, chef d’escadre des armées navales de France. F. 1723³/₄, d. 1805¹/₁₀.

Professor i kirurgi och obstetrik vid universitetet i Freiburg i. B., sederm. överfältläkare i Österrike och direktör för veterinärskolan i Wien. F. 1739⁸/₁₀, d. 1805⁴/₅.

133. Thomas Bugge. 1785¹/₄.
Professor i matematik och astronomi vid universitetet i Köpenhamn. F. 1740⁷/₁₀, d. 1815¹⁰/₁.

134. Pietro Verri. 1786¹/₄.
Grefve, italiensk filosof och nationalekonom, »ståthållare och president vid magistraten i Milano« (Rosenhane). F. 1728⁹/₁₀, d. 1797⁹/₄.

135. Zacharias Nordmark. 1786³/₄.
Professor i fysik vid universitetet i Greifswald. Flyttades 1787 bland de inländska ledamöterna (nr 24½). F. 1751⁴/₁₀, d. 1828⁷/₈.

136. Johann Jacob Hemmer. 1787⁹/₄.
Geistlicher Rath und Aufseher der kurfürstlichen Kunstkammer der Naturlehre i Mannheim, meteorolog. F. 1733, d. 1790⁷/₈.

F. d. fransk chargé d’affaires i Stockholm. F. 1747⁴/₇, d. 1844⁵/₈.

Professor i medicin vid universitetet i Erlangen. F. 1739¹⁷/₁₀, d. 1810¹⁰/₁.

139. Grigorij Kirillovitj Razumovskij. 1788¹⁷/₅.
(Antagligen trodd vara död 1821 och därför ej placerad i någon klass.) Rysk mineralog. F. 1759¹⁰/₁₁, d. 1837²/₅.

140. Dmitrl Aleksejevitj Gallitzin. 1790³/₅.
Furst, rysk gesandt i Paris och Haag. F. 1738²¹/₁₂, d. 1803²¹/₅.

141. Jean Baptiste Joseph Delambre. 1788¹⁷/₅.
Astronome du Roi, sederm. professor i astronomi vid Collège de France. F. 1749¹⁷/₅, d. 1822⁵/₈.

142. Antoine Laurent de Jussieu. 1788¹⁷/₅.
Professor i botanik vid Jardin du Roi i Paris, slutl. professor i materia medica vid Faculté de médecine i Paris. F. 1748¹²/₁₀, d. 1836³/₅.

143. Stanislas Jean de Boufflers. 1789.
Markis, marechal de camp des armées du Roi, guvernör i Senegal, ledamot af Académie française. F. 1738³/₅, d. 1815¹⁰/₁.

144. Antoine Gouan. 1790¹⁸/₁₀.
Professor i botanik vid Faculté de médecine i Montpellier. F. 1733¹⁰/₁₂, d. 1821¹⁰/₁.

Medlem af vetenskapsakademien i Toulouse, slutl. direktör av la monnaie des médailles i Paris. F. 1757¹⁰/₁₂, d. 1841¹⁰/₁.
146. Carlo Antonio Galeani Napione. 1790 15/6. (5).
    Kapten vid sardinska artilleriet och inspektör öfver bergverken i sardinska staten, slutl. generallöjtnant i portugisisk tjänst. F. omkr. 1750, d. 1814 (om protokollets härifrån afvikande uppgift, se ofvan s. 112).

147. Johann Hedwig. 1790 15/6.
    Professor i botanik vid universitetet i Leipzig. F. 1730 4/10, d. 1799 18/3.

    Professor i ekonomi vid universitetet i Göttingen. F. 1730 4/9, d. 1811 4/7.

149. Peder Christian Abildgaard. 1790 15/6.
    Professor vid veterinärskolan i Köpenhamn. F. 1740 12/12, d. 1801 3/1.

    Preussisk lifmedikus, director vid Collegium medico-chirurgicum i Berlin. F. 1748 1/10, d. 1800 1/11.

    Kapten vid sardinska artilleriet och inspektör öfver bergverken i sardinska staten, slutl. generallöjtnant i portugisisk tjänst. F. omkr. 1750, d. 1814 (om protokollets härifrån afvikande uppgift, se ofvan s. 112).

152. Carlo Lodovico Morozzo. 1792 15/6.
    Greve, öfverste i piemontesiska armén. F. 1744 4/8, d. 1804 2/7.

153. Felice Fontana. 1792 15/6.
    Professor i fysik vid universitetet i Pisa, sederrn. director vid naturhistoriska museet i Florens. F. 1730 18/6, d. 1805 11/1.

    Professor i botanik och kemi vid universitetet i Greifswald, kungl. svensk arkhiater. F. 1748 7/6, d. 1831 3/6.

155. Martin Vahl. 1792 2/5.
    Professor i botanik vid universitetet i Köpenhamn. F. 1749 7/10, d. 1804 24/12.

    President i Linnean Society i London. F. 1759 7/10, d. 1828 17/3.


    Professor i naturalhistoria vid universitetet i Pisa. F. , d. .

    Prost öfver svenska församlingarna i Nordamerika. F. 1746, d. 1831 10/10.

    Direktör för botaniska trädgården i Zürich. F. 1763 8/1, d. 1819 18/1.

161. Bernt Anker. 1794 31/5.
Professor i medicin vid universitetet i Philadelphia. F. 1745 24/12.
Direktör för observatoriet i Berlin. F. 1747 19/4, d. 1826 24/11.
Direktör för observatoriet i Gotha, sederm. öfverhofmästare hos änkehertiginan af Sachsen-Gotha. F. 1754 4/6, d. 1832 1/6.
Baronet, president of the Board of Agriculture i London. F. 1754 19/6, d. 1835 21/12.
166. Ole Henckel. 1796 28/10. (Antagligen betraktad som död 1821 och därför ej inbegripen i klassindelningen.)
Overbergamtsassessor, sedan direktör vid Kongsbergs silfververk i Norge. F. 1750, d. 1824 31/12.
Dansk öfverhofmarskalk. F. 1755 18/6, d. 1838 28/7.
Professor i anatomii vid universitetet i Pisa, sedan vid universitetet i Florens. F. 1755 18/6, d. 1815 19/10.
170. Andreas Nartov. 1797 28/10. (8.)
President i ryska bergskollegiet. F. 1736/37, d. 1813 7/4, i 77:e året.
Professor i matematik vid ryska marinkåren och ständig secrétaire i vetenskapsskolan i St. Petersburg. F. 1755 29/1, d. 1826 1/1.
Professor i astronomii vid universitetet i Greifswald. Flyttad 1808 bland de inländska ledamöterna (nr 284½). F. 1757 4/1, d. 1831 18/4.
Portugisisk diplomat och filosof, secrétaire i vetenskapsskolan i Lissabon. F. 1751 4/6, d. 1823 11/9.
175. José Bonifacio de Andrada e Silva. 1797 28/10. (Antagligen trodd vara död 1821 och därför ej införd i någon klass.)
Professor i mineralogi vid universitetet i Coimbra, sederm. brasiliansk statsminister. F. 1763, d. 1838 15/4.
Rysk lifmedikus, professor i praktisk kirurgi vid barnmorskeanstalten i St. Petersburg. F. omkr. 1756 (i Österrike), d. 1797 17./11. (Död före valet.)

177. Antoine François de Fourcroy. 1801 13./4.
Professor i kemi vid École polytechnique i Paris, grefve. F. 1755 15./6, d. 1809 8./12.

Grefve, professor i kemi vid École polytechnique i Paris, senator, pair de France. F. 1758 8./12, d. 1822 6./11.

179. Nicolai Oseretskovsky. 1801 4./11.
Professor i naturalhistoria i St. Petersburg. F. 1750, d. 1827 38./6.

180. Vassilij Mikailovitj Severgin. 1801 6./11.
Professor i mineralogi i St. Petersburg. F. omkr. 1763, d. 1825 28./11.

181. Friedrich Theodor von Schubert. 1801 4./11.
Professor i matematik i St. Petersburg. F. 1758 39./10, d. 1825 21./10.

182. Carl Ludwig Willdenow. 1801 4./11.
Professor i botanik vid universitetet i Berlin. F. 1765 22./8, d. 1812 10./7.

183. Benjamin Thompson, Graf von Rumford. 1803 19./9.
Bayersk kammarherre och generallöjtnant. F. 1753 36./9, d. 1814 11./9.

183½. Carl Gottfried von Helvig. 1804 15./5.
Svensk generalfälttygmästare, slutligen generallöjtnant i preussisk tjänst. Var till 1815 inländsk ledamot (nr 318). F. 1765 7./6, d. 1844 11./5.

Fransk astronóm, markis, senator, pair de France. F. 1749 28./3, d. 1827 5./12.

Professor i matematik vid École polytechnique i Paris, grefve, senator. F. 1736 21./1, d. 1813 19./4.

186. Johann Pasquich. 1806 19./11.
Professor i matematik vid universitetet i Pesth och astronom vid observatoriet därstädes. F. 1759, d. 1829 19./12.

Engelsk läkare. F. 1749 17./6, d. 1823 31./1.

188. Benedict Franz Johann Hermann. 1806 19./11.
Rysk överberghauptman, mineralog. F. 1755 14./9, d. 1815 21./1.

188½. Peter Johan Bladh. (1779 5./5) 1809.
Handlande i Kaskö. Var förut inländsk ledamot (nr 220). F. 1746 3./12, d. 1810 1./9.

Professor i ekonomi och botanik vid Åbo universitet. Var förut inländsk ledamot (nr 249). F. 1745 12./9, d. 1820 24./1.
190. Johan Gadolin. (1790 1809) 1809 6/12. 5.
Professor i kemi vid Åbo universitet. Var förut inländsk ledamot (nr 253). F. 1760 9/6, d. 1852 15/6.

Apotekare i Åbo. Var förut inländsk ledamot (nr 259). F. 1752 17/6, d. 1820 28/5.

Mariningenjör och verkligt statsråd i rysk tjänst. Var förut inländsk ledamot (nr 286). F. 1749 17/6, d. 1818 11/7.

Professor i medicin vid Åbo universitet, sederm. ordförande i collegium medicum i Finland, chef för finska konserlens finansexpedition, statsråd. Var förut inländsk ledamot (nr 304). F. 1757 9/6, d. 1815 27/5.

194. Fredrik Wilhelm Radloff. (1804 1809) 1809 6/12.
Professor i medicin vid Åbo universitet, referendariesekreterare i ekonomidepartementet. Var förut inländsk ledamot (nr 312) och återflyttades bland de inländska 1814. F. 1755 9/6, d. 1838 18/4.

Professor i kirurgi och obstetric vid Åbo universitet. Var förut inländsk ledamot (nr 313). F. 1760 3/5, d. 1815 28/2.


197. Sir Humphry Davy. 1810 6/7. 5.
Engelsk kemist. F. 1778 17/12, d. 1829 23/6.

198. Martin Heinrich Klaproth. 1810 6/7.
Professor i kemi vid universitetet i Berlin. F. 1743 1/2, d. 1817 1/1.

Sachsiskt bergsråd, lärare vid bergsakademien i Freiberg. F. 1750 31/9, d. 1817 39/6.

200. Gaspard Clair François Marie Riche de Prony. 1810 6/7. 3.
Directeur de l’École des ponts-et-chaussées i Paris, baron, pair de France. F. 1755 27/12, d. 1839 27/7.

Professor i medicin och botanik vid universitetet i Halle. F. 1766 3/6, d. 1833 15/3.

Baron, fransk minister i Dresden, förut i Stockholm. F. 1748 28/11, d. 1811 28/7.

Friherre, preussisk kammarherre och verkligt geheimeråd. F. 1769 14/6, d. 1859 6/5.
204. Georges Léopold Nicolas Frédéric Dagobert Cuvier. 1812 19/1. 6. Professor i jämförande anatomi vid Muséum d'histoire naturelle i Paris, baron, pair de France. F. 1769 23/4, d. 1832 19/5.


206. Benjamin Smith Barton. 1812 19/1. Professor i naturalhistoria och botanik vid Pennsylvania University i Philadelphia. F. 1766 10/1, d. 1815 19/12.

207. Sigismund Friedrich Hermbstädt. 1812 19/1. 5. Preussiskt geheime medicinalrath, professor i teknoologi vid universitetet i Berlin. F. 1700 14/4, d. 1833 27/10.


211. Johann Friedrich Blumenbach. 1813 15/12. 7. Professor i medicin vid universitetet i Göttingen. F. 1752 11/5, d. 1840 27/1.

212. Alexander Macleay. 1813 15/12. 6. Secretary of the Transportation Board i London, sedom. Colonial Secretary for New South Wales; entomolog. F. 1767 24/6, d. 1848 19/7.

213. Johann Friedrich Ludwig Hausmann. 1813 15/12. 5. Professor i mineralogi och teknologi vid universitetet i Göttingen. F. 1782 22/2, d. 1853 26/12.


Professor i anatomi vid universitetet i Berlin. F. 1771 14/7, (i Stockholm), d. 1832 29/11.

220. Erik Nissen Viborg. 1816 19/6. 7.
Föreståndare för veterinärskolan i Köpenhamn. F. 1759 5/4, d. 1822 35/6.

Fransk botanist. F. 1755 22/6, d. 1834 6/1.

222. Nicolas Louis Vauquelin 1816 19/6. 5.
Professor i kemi vid Muséum d'histoire naturelle och i medicinsk kemi vid Faculté de médecine i Paris. F. 1763 18/5, d. 1829 14/11.

223. José Mendoza y Rios. 1816 19/6. (1.)
Spansk sjöofficer, astronom. F. 1762 15/6, d. 1815 3/6.

224. Dawson Turner. 1816 19/7. 6.
Engelsk botanist. F. 1775 18/10, d. 1858 20/6.

Professor i botanik vid universitetet i Köpenhamn. Var förut korresponderande ledamot. F. 1770 6/4, d. 1841 35/6.

226. Charles François le Prudhomme d'Hailly, vicomte de Nieuport. 1821 1/5. 1.
Kammarherre hos konungen af Nederländerna, matematiker. F. 1746 13/1, d. 1827 28/6.

227. Carl Friedrich Gauss. 1821 1/5. 2.
Professor i matematik vid universitetet i Göttingen och direktör för observatoriet därstådes. F. 1777 20/4, d. 1855 23/2.

228. Thomas Telford. 1821 2/5. 3.
Engelsk ingénör. F. 1757 9/6, d. 1834 2/6.

229. Sir David Brewster. 1821 2/5. 4.
Professor i fysik vid universitetet i St. Andrews, sedan i Edinburgh. F. 1781 11/12, d. 1868 10/2.

230. René Just Haüy. 1821 2/5. 5.

Professor i kemi vid École polytechnique och i fysik vid Faculté des sciences i Paris, pair de France. F. 1778 6/12, d. 1850 9/5.

232. Louis Jacques Thénard. 1821 2/5. 5.
Professor i kemi vid École polytechnique, baron, pair de France. F. 1777 4/5, d. 1857 21/6.


235. Sir Astley Paston Cooper. 1821 7/5. 7. Engelsk kirurg. F. 1768 7/8, d. 1841 17/5.

236. Antonio Scarpa. 1821 7/5. 7. Professor i anatomi vid universitetet i Pavia. F. 1747 1/2, d. 1832 7/3.

237. Ludwig Heinrich Bojanus. 1821 7/5. 7. Professor i veterinärvetenskap vid universitetet i Vilna. F. 1776 19/10, d. 1827 7/4.

238. Johan Daniel Herholdt. 1821 7/5. 7. Professor i medicin vid universitetet i Köpenhamn. F. 1764 10/7, d. 1836 18/3.

239. David Hosack. 1821 2/5. 7. Professor i botanik och materia medica vid Columbia College i New York. F. 1769 3/8, d. 1835 21/12.


244. Arnold Hermann Ludwig Heeren. 1822 9/5. 8. Professor i historia vid universitetet i Göttingen. F. 1760 22/10, d. 1842 6/3.


246. Friedrich Wilhelm Bessel. 1823 21/5. 2. Professor i astronomi vid universitetet i Königsberg. F. 1784 22/7, d. 1846 17/2.

247. Eilhard Mitscherlich. 1823 21/5. 5. Professor i kemi vid universitetet i Berlin. F. 1794 7/1, d. 1863 23/8.

248. Alexandre Brongniart. 1823 21/5. 5. Professor i mineralogi vid Muséum d'histoire naturelle i Paris. F. 1770 7/5, d. 1847 7/10.
249. Samuel Thomas Sömmerring. 1823 21\textsuperscript{7}/8. 7.
Professor i anatomi och fysiologi i Mainz, sedan praktiserande läkare
i Frankfurt a. M. F. 1755 28\textsuperscript{7}/8, d. 1830 4\textsuperscript{7}/8.

250. Franz Joseph Gall. 1823 21\textsuperscript{7}/8. 7.
Praktiserande läkare i Paris. F. 1758 4\textsuperscript{7}/8, d. 1828 22\textsuperscript{7}/8.

251. Christoph Wilhelm Hufeland. 1823 21\textsuperscript{7}/8. 7.
Professor i patologi och terapi vid universitetet i Berlin, preussisk
lifmedikus. F. 1762 13\textsuperscript{7}/8, d. 1836 26\textsuperscript{7}/8.

252. Christian Leopold von Buch. 1825 4\textsuperscript{7}/8. 5.
Friherre, preussisk kammarherre, geolog. F. 1774 28\textsuperscript{7}/8, d. 1853 4\textsuperscript{7}/8.

253. Henry Kater. 1826 19\textsuperscript{7}/8. 2.
Kapten i brittiska armén. F. 1777 18\textsuperscript{7}/8, d. 1835 28\textsuperscript{7}/8.

254. Augustin Pyramus de Candolle. 1826 19\textsuperscript{7}/8. 6.
Professor i botanik och naturalhistoria i Genève. F. 1778 4\textsuperscript{7}/8, d. 1841 9\textsuperscript{7}/8.

255. Jean Baptiste Say. 1826 19\textsuperscript{7}/8. 8.
Professor i politisk ekonomi vid Collège de France. F. 1767 7\textsuperscript{7}/8, d. 1832 17\textsuperscript{7}/8.

Professor i Genève, nationalekonomisk författare. F. 1773 8\textsuperscript{7}/8, d. 1842 28\textsuperscript{7}/8.

257. Heinrich Christian Schumacher. 1827 21\textsuperscript{7}/8. 1.
Professor i astronomi vid universitetet i Köpenhamn. F. 1780 3\textsuperscript{7}/8, d. 1850 28\textsuperscript{7}/8.

258. Heinrich Wilhelm Matthias Olbers. 1827 21\textsuperscript{7}/8. 2.
Praktiserande läkare i Bremen, astronom. F. 1758 11\textsuperscript{7}/10, d. 1840 7\textsuperscript{7}/8.

259. Friedrich Tiedemann. 1827 21\textsuperscript{7}/8. 7.
Professor i anatomi och fysiologi vid universitetet i Heidelberg. F. 1781 21\textsuperscript{7}/8, d. 1861 27\textsuperscript{7}/8.

260. Dominique François Jean Arago. 1828 20\textsuperscript{7}/8. 1.
Professor i geodesi vid École polytechnique och direktör för observa-
toriet i Paris. F. 1786 28\textsuperscript{7}/8, d. 1853 7\textsuperscript{7}/10.

261. André Marie Ampère. 1828 20\textsuperscript{7}/8. 1.
Professor i matematik vid École polytechnique, sedan professor i
fysik vid Collège de France. F. 1775 21\textsuperscript{7}/8, d. 1836 10\textsuperscript{7}/8.

262. Thomas Young. 1828 20\textsuperscript{7}/8. 1.
Läkare vid St. George's Hospital i London. F. 1773 12\textsuperscript{7}/8, d. 1829 10\textsuperscript{7}/8.

263. Sir Marc Isambard Brunel. 1828 30\textsuperscript{7}/8. 3.
Engelsk ingeniör. F. 1769 25\textsuperscript{7}/8, d. 1849 12\textsuperscript{7}/10.

264. Sir William Lawrence. 1828 20\textsuperscript{7}/8. 7.
Engelsk kirurg, baronet. F. 1783 18\textsuperscript{7}/7, d. 1807 8\textsuperscript{7}/7.

265. Friedrich Ludwig Kreysig. 1828 20\textsuperscript{7}/8. 7.
Lifmedikus hos konungen af Sachsen. F. 1770 7\textsuperscript{7}/8, d. 1839 4\textsuperscript{7}/8.

266. Ofverhoppadt nummer i matrikeln.
136

UTLÄNDSKA LEDAMÖTER

Professor i kemi vid Muséum d’histoire naturelle i Paris. F. 1780[1/8], d. 1889[15/4].

Professor i zoologi vid universitetet i Berlin. F. 1780[10/1], d. 1857[3/9].

Professor i anatomi och kirurgi vid universitetet i Halle. F. 1781[17/10], d. 1833[31/10].

Professor i fysik vid École polytechnique, sederm. professor i samma ämne vid Faculté des sciences i Paris. F. 1785[31/2], d. 1838[19/7].

271. Heinrich Rose. 1830[20/1]. 5.
Professor i kemi vid universitetet i Berlin. F. 1795[9/8], d. 1864[27/1].

Baron, sekreterare i franska vetenskapsakademien. F. 1768[21/2], d. 1830[15/8].

Direktör för naturhistoriska museet i Leiden. F. 1778[31/2], d. 1858[29/1].

Professor i anatomi vid universitetet i Breslau. F. 1786[9/8], d. 1845[14/1].

Professor i medicin vid Collège de France. F. 1783[15/9], d. 1855[7/10].

Ingenieur en chef des ponts et chaussées, sederm. professor i matematisk astronomi vid Faculté des sciences i Paris. F. 1789[16/9], d. 1857[27/2].

Dansk lifmedikus. F. 1762[8/8], d. 1846[29/4].

278. Heinrich Johannes Kessels. 1831[14/12]. 3.
Kronometerfabrikant i Altona. F. 1781[15/8], d. 1849[15/7].

Professor i zoologi vid universitetet i Halle. F. 1782[5/9], d. 1837[18/8].

280. Lorenz Oken. 1832[27/12]. 6.
Professor i zoologi i München, slutl. i Zürich. F. 1779[1/8], d. 1851[11/8].

Generallöjtnant i ryss tjänst, professor i högre analys och mekanik i St. Petersburg. F. 1780[13/1], d. 1838[25/9].

Professor i astronomi vid universitetet i Dorpat, sederm. direktör för observatoriet i Pulkova. F. 1793[18/14], d. 1864[32/11].

Professor i botanik i Glasgow, sederm. direktör för botaniska trädgården i Kew. Var förut korresponderande ledamot (nr 11). F. 1785[4/7], d. 1865[15/8].


290. Sir Benjamin Collins Brodie. 1834 $$19/3$$. 7. Läkare vid St. George’s Hospital i London. F. 1783 $$18/7$$, d. 1862 $$21/10$$.


296. Carl Gustav Carus. 1836 $$14/12$$. 7. Lifmedikus hos konungen af Sachsen. F. 1789 $$2/1$$, d. 1869 $$29/7$$.


298. Sir John Frederick Herschel. 1836 $$14/12$$. 2. Engelsk astronom, baronet. F. 1792 $$7/1$$, d. 1871 $$11/5$$.

299. Carl Gustav Jacob Jacobi. 1836 $$14/12$$. 1. Professor i matematik vid universitetet i Königsberg. F. 1804 $$19/12$$, d. 1851 $$18/2$$.

301. Henri Marie Ducrotay de Blainville. 1827 8/11. 6.
Professor i jämförande anatomi vid Muséum d'histoire naturelle i Paris. F. 1777 17/2. d. 1850 1/2.

302. Louis Agassiz. 1837 13/15. 6.
Professor i naturalhistoria i Neuchâtel, sederem. professor i zoologi och geologi vid Harvard University i Cambridge, Mass. F. 1807 28/3. d. 1873 14/15.

Professor i kemi vid Royal Institution i London. F. 1791 22/5. d. 1867 24/8.

304. Jean Baptiste Dumas. 1838 19/10. 5.


306. Carlo Raffaele Sobrero. 1839 13/11. 3.
Generalmajor, generalfälttygmästare i sardinska artilleriet. F. 1791, d. 1878 i januari.

Royal Astronomer i Greenwich. F. 1801 17/7. d. 1892 2/1.

308. Heinrich Friedrich Link. 1840 19/6. 6.
Professor i botanik vid universitetet i Berlin. F. 1767 3/2. d. 1851 1/4.

309. Peter Krukenberg. 1840 10/6. 7.
Professor i medicin vid universitetet i Halle. F. 1788 12/6. d. 1865 13/12.


312. Théodore Olivier. 1841 9/12. 1.
Professor i matematik vid École polytechnique i Paris. F. 1793 21/1. d. 1853 8/4.

313. Henri Prudence Gambey. 1841 8/12. 3.

314. August Leopold Crelle. 1841 9/12. 3.

Professor i botanik vid universitetet i Köpenhamn. F. 1789 7/2. d. 1852 23/4.

316. Friedrich Ernst Ludwig Fischer. 1841 7/12. 6.
Professor i jämförande fysiologi vid Muséum d'histoire naturelle i Paris. F. 1794 13/4, d. 1867 9/12.

318. Sir Charles Bell. 1841 5/12. 7.
Professor i kirurgi vid universitetet i Edinburgh. F. 1774 i november, d. 1842 28/4.

Fransk utrikesminister. F. 1787 1/10, d. 1874 12/3.

Rysk mecenat. F. 1813 21/3, d. 1870 30/4.

Professor i fysiologi och anatomi vid universitetet i Köpenhamn. F. 1798 18/12, d. 1863 22/2.

322. Gilbert Breschet. 1842 7/12. 7.
Professor i anatomi vid Faculté de médecine i Paris. F. 1784 7/12, d. 1845 10/5.


F. 1782 30/1, d. 1859 16/3.

Professor, Keeper of the Hunterian Museum i London, sedan Superintendent of the Natural History Department of British Museum. F. 1804 29/17, d. 1892 13/12.

Professor i fysik vid universitetet i Berlin. F. 1796 28/1, d. 1877 24/1.

327. Macedonio Melloni. 1845 10/12. 4.
Professor i fysik vid universitetet i Neapel. F. 1798 11/4, d. 1854 11/6.

328. Ernst Friedrich Germar. 1845 10/12. 6.
Professor i mineralogi vid universitetet i Halle, entomolog. F. 1786 3/11, d. 1853 7/7.

Professor i anatomi och kirurgi vid universitetet i Göttingen. F. 1776 5/12, d. 1851 24/1.

Professor i patologisk anatomi vid universitetet i Wien. F. 1804 10/12, d. 1878 31/1.

331. Léon Rostan. 1845 10/12. 7.
Professor vid Faculté de médecine i Paris. F. 1790 18/12, d. 1866 1/10.
332. Friedrich Wilhelm August Argelander. 1846 9/12. 2.
   Professor i astronomi vid universitetet i Bonn. F. 1799 12/6, d. 1875 7/1.

333. Sir John Rennie. 1848 6/11. 3.
   Engelsk civilingenjör. F. 1794 20/5, d. 1874 7/9.

   1848 9/11. 5.
   Professor i geologi vid École des mines och vid Collège de France. F. 1798 25/6, d. 1874 21/9.

335. John Ericsson. 1850 13/12. 3.

   Direktör för observatoriet i Bruxelles och chef för statistiska byrån därför. F. 1795 19/10, d. 1874 17/2.

337. Arthur Jules Morin. 1850 8/12. 3.

   Professor i botanik vid universitetet i Tübingen. F. 1805 4/12, d. 1872 1/4.

   Professor i zoologi och jämförande anatomi i St. Petersburg. F. 1792 11/2, d. 1876 28/11.

   Professor i kemi vid universitetet i Utrecht. F. 1802 25/12, d. 1880 7/2.

   Professor i matematik vid École polytechnique och vid Collège de France. F. 1809 24/5, d. 1882 8/9.

   Professor i botanik vid universitetet i Leipzig. F. 1793 4/10, d. 1851 20/4.
   (Var vid invalet redan afliden.)

343. James Copland. 1851 14/6. 7.
   Praktiserande läkare i London. F. 1791 i november, d. 1870 12/1.

   Professor i fysik vid universitetet i Glasgow. F. 1824 28/6, d. 1907 17/12.

   Professor i fysik vid Collège de France, directeur de la manufacture de Sèvres. F. 1810 21/7, d. 1878 19/1.

346. Adolphe Théodore Brongniart. 1851 10/12. 6.
   Professor i botanik vid Muséum d'histoire naturelle i Paris. F. 1801 14/6, d. 1876 10/2.

347. Georges Louis Duvernoy. 1851 10/12. 6.
   Professeur d'histoire naturelle des corps organisés au Collège de France. F. 1777 8/4, d. 1855 12/1.
Grefve, president i Viborgs hofrätt, entomolog. F. 1797 10/6, d. 1854 6/10.

Professor i botanik vid universitetet i Berlin. F. 1805 10/6, d. 1877 28/3.

350. Henry Thomas de la Beche. 1852 6/7. 5.

Ofverintendent vid bergsstyrelsen i Finland. F. 1792 12/10, d. 1866 21/2.

Professor i matematik vid universitetet i Göttingen. F. 1805 11/2, d. 1859 6/5.

Professeur de calcul des probabilités et de physique mathématique à la Faculté des sciences, i Paris. F. 1795 21/7, d. 1870 1/6.

Praktiserande läkare i Saint-Sever, entomolog. F. 1780 20/4, d. 1865 18/4.

Professor i fysik vid universitetet i Göttingen. F. 1804 21/9, d. 1891 22/6.

356. Johann Christoph Friedrich Klug. 1855 19/1. 6.
Professor och direktör för entomologiska afdelningen af Museum för Naturkunde i Berlin. F. 1775 5/8, d. 1856 5/2.

Professor i naturalhistoria vid universitetet i Leiden. F. 1796 5/8, d. 1862 2/4.

Zool. F. 1803 21/5, d. 1857 29/7.


360. Sir Roderick Impey Murchison. 1855 14/11. 5.

361. Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder van der Kolk. 1856 13/2. 7.
Professor i anatomi och fysiologi vid universitetet i Utrecht. F. 1797 14/2, d. 1862 4/5.

Professor i zoologi och jämförande anatomi vid universitetet i München. F. 1804 10/2, d. 1885 7/4.

Professor i zoologi vid universitetet i Köpenhamn. F. 1813 4/9, d. 1897 21/4.
364. Wilhelm von Haidinger. 1858 12/4. 5.
Direktör för Geologische Reichsanstalt i Wien. F. 1795 4/2, d. 1871 14/.

Professor i naturalhistoria vid universitetet i Leiden. F. 1802 8/2, d. 1868 10/2.

Professor i matematik och fysik vid Collège de France. F. 1822 11/2, d. 1900 3/4.

Professor för Geologische Reichsanstalt i Wien. F. 1795 21/4, d. 1871 14/.

368. William Gravatt. 1858 12/10. 3.
Engelsk civilingenjör. F. 1806, d. 1866 30/5.

369. Samuel Finley Breese Morse. 1858 12/10. 3.
Professor, nordamerikansk civilingenjör. F. 1791 2/4, d. 1872 3/4.

370. William Stokes. 1858 8/12. 7.
Professor i medicin vid universitetet i Dublin. F. 1804, d. 1878 10/.

Professor i botanik vid Harvard University i Cambridge, Mass. F. 1810 18/10, d. 1888 18/1.

Professor i botanik i Genève, direktör för botaniska trädgården därstådes. F. 1806 38/10, d. 1893 7/4.

Professor i fysik vid Kings College i London. F. 1802 i februari, d. 1875 8/10.

Fransk senator, f. d. professor i politisk ekonomi vid Collège de France. F. 1806 12/11, d. 1879 28/11.

Professor i matematik vid universitetet i Greifswald. F. 1797 7/2, d. 1872 7/6.

Professor i kemi vid universitetet i Heidelberg. F. 1811 31/4, d. 1899 16/4.

Professor i patologisk anatomi vid universitetet i Berlin. F. 1821 13/10, d. 1902 8/.

Professor i matematik vid Polytechnicum i Dresden. F. 1823 13/4, d. 1901 7/2.

Direktör för botaniska trädgården i Kew. F. 1817 13/6, d. 1911 10/12.

380. Sir James Young Simpson. 1863 11/1. 7.
Professor i obstetrik vid universitetet i Edinburgh, baronet. F. 1811 7/5, d. 1870 6/3.
381. Evert Julius Bonsdorff. 1863 15/4. 7.
    Professor i anatomi och fysiologi vid universitetet i Helsingfors. F. 1810 24/9, d. 1898 39/7.

    Professor i medicin vid universitetet i Wien. F. 1808 7/8, d. 1871 16/4.

    Direktör för Polytechnicum i Hannover. F. 1803 17/19, d. 1879 24/3.

    Professor i mineralogi och geologi vid universitetet i Köpenhamn. F. 1794 28/7, d. 1865 14/12.

385. Peter Andreas Hansen. 1865 12/4. 2.
    Direktör för observatoriet i Gotha. F. 1795 8/12, d. 1874 28/3.

    Engelsk naturforskare. F. 1809 12/9, d. 1882 19/4.

387. Christian Friedrich August Peters. 1866 10/1. 2.
    Direktör för observatoriet i Altona, sederem, professor i astronomi vid universitetet i Kiel. F. 1806 7/9, d. 1880 8/9.

388. Friedrich Anton Wilhelm Miquel. 1866 10/1. 6.
    Professor i botanik vid universitetet i Utrecht. F. 1811 24/10, d. 1871 22/1.

389. Sir Charles Lyell. 1866 18/4. 5.
    Engelsk geolog, baronet. F. 1797 14/11, d. 1875 23/2.

390. Thomas Graham. 1866 9/5. 5.
    Master of the Mint i London. F. 1805 29/12, d. 1869 18/9.

391. Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. 1866 9/5. 7.
    Professor i fysiologi vid universitetet i Heidelberg, sederem, professor i fysik vid universitetet i Berlin. F. 1821 31/9, d. 1894 8/9.

392. Sir Edward Sabine. 1867 18/12. 4.
    Engelsk general, fysiker. F. 1788 14/10, d. 1883 28/6.

393. Auguste Nélaton. 1867 18/12. 7.
    Professor i kirurgi vid Faculté de médecine i Paris. F. 1807 18/6, d. 1873 21/9.

    Professor i psykiatri vid universitetet i Berlin. F. 1817 29/7, d. 1868 28/10.

    Professor i fysiologi vid Collège de France och vid Faculté des sciences i Paris, sederem, professor i samma ämne vid Muséum d'histoire naturelle. F. 1813 17/7, d. 1878 18/2.

    Professor i fysik vid universitetet i Berlin. F. 1802 7/8, d. 1870 4/4.
398. William John Macquorn Rankine. 1868 19/6. 3.
Professor i Civil Engineering and Mechanics vid universitetet i Glasgow. F. 1820 6/7, d. 1872 24/12.

399. Ludwig Julius Weisbach. 1868 19/6. 3.
Professor vid bergskademien i Freiberg. F. 1806 19/4, d. 1871 24/12.

400. Jean Théodore Lacordaire. 1868 19/6. 6.
Professor i zoologi vid universitetet i Liége. F. 1801 1/2, d. 1870 18/7.

Nordamerikansk statsekonom, förut bokförläggare i Philadelphia. F. 1793 14/12, d. 1879 13/10.

Professor i botanik vid universitetet i Heidelberg, sederm. i Tübingen. F. 1824 1/5, d. 1877 12/1.

403. Carl Friedrich Wilhelm Ludwig. 1869 14/4. 7.
Professor i fysiologi vid universitetet i Leipzig. F. 1816 22/12, d. 1895 24/4.

404. Marcellin Pierre Eugène Berthelot. 1870 17/12. 5. 4.
Professor i kemi vid École supérieure de pharmacie i Paris samt i organisk kemi vid Collège de France. F. 1827 22/10, d. 1907 18/2.

Professor i oftalmiatrik vid universitetet i Berlin. F. 1828 22/8, d. 1870 20/1.

Professor i fysik vid Royal Institution i London. F. 1820 21/8, d. 1893 4/12.

Professor i nationalekonomi vid universitetet i Leipzig. F. 1817 21/9, d. 1894 6/6.

408. Joachim Barrande. 1870 15/12. 6.

409. Sir James Paget. 1870 16/12. 7.
Consulting Surgeon vid St. Bartholomew’s Hospital i London, baronet. F. 1814 11/7, d. 1899 40/12.

410. Felix von Niemeyer. 1870 15/12. 7.
Professor i patologi och terapi vid universitetet i Tübingen. F. 1820 31/12, d. 1871 4/9.

411. Friedrich Gustav Jacob Henle. 1870 14/12. 7.
Professor i anatomi vid universitetet i Göttingen. F. 1809 18/7, d. 1885 13/5.

412. Luigi Federico conte Menabrea, marchese di Valdora. 1871 10/6. 3.
Italiensk general. F. 1809 1/9, d. 1896 24/5.

413. George Bentham. 1871 19/6. 6.
Engelsk botanist. F. 1800 27/6, d. 1884 10/6.

Professor i geologi och mineralogi vid Yale College i New Haven, Conn.
F. 1813 7/2, d. 1895 3/4.

M. D., Compiler of Abstracts in the Registrar-general’s Office i London.
F. 1807 37/11, d. 1883 1/4.

Professor i speciell patologi och terapi vid universitetet i Würzburg, sederm. i Wien.
F. 1822 27/12, d. 1888 7/11.

418. August Wilhelm von Hofmann. 1872 1/11. 5.
Professor i kemi vid universitetet i Berlin. F. 1818 3/4, d. 1892 5/2.

Professor i astronomi och geometri vid universitetet i Cambridge.
F. 1819 1/3, d. 1892 5/2.

Aide-naturaliste de botanique vid Museum d'histoire naturelle i Paris.
F. 1815 11/6, d. 1885 37/12.

Österrikiskt ministerialråd, bergsman. F. 1811 39/11, d. 1872 7/12.
(Vår i invielen redan afleden.)

422. Michel Chasles. 1873 3/2. 1.
Professor i géométrie supérieure vid Faculté des sciences i Paris.
F. 1793 18/11, d. 1880 7/12.

423. Ernst Eduard Kummer. 1873 12/6. 1.
Professor i matematik vid universitetet i Berlin. F. 1810 39/1, d. 1893 14/6.

424. Henry Edmond Tresca. 1873 14/6. 3.
Professor i mekanik och sous-directeur vid Conservatoire des arts et métiers i Paris.
F. 1814 17/10, d. 1885 21/6.

425. Gustave Adolphe Hirn. 1873 14/6. 3.
Civilingeniör i Logelbaeh vid Colmar. F. 1815 21/6, d. 1890 14/1.

426. Gustav Anton Zeuner. 1873 14/6. 3. 9.
Direktör för bergakademien i Freiberg, sederm. direktor för Poly-technicum i Dresden.
F. 1828 39/11, d. 1907 17/10.

427. Jean Charles Galissard de Marignac. 1873 12/11. 5.
Professor i kemi vid universitetet i Genève. F. 1817 8/6, d. 1894 14/6.

428. Theodor Schwann. 1874 1/11. 7.
Professor i fysiologi vid universitetet i Liège. F. 1810 7/11, d. 1882 11/1.

Professor i paleontologi och naturalhistoria vid Royal School of mines samt professor i fysiologi vid Royal Institution i London.
F. 1825 4/6, d. 1895 28/6.
Direktor för bergsakademien i Leoben. F. 1809 19/6, d. 1897 /.

431. Henrik Louis d'Arrest. 1874 19/6. 2.
Professor i astronomi vid universitetet i Köpenhamn. F. 1822 12/7, d. 1875 14/6.

432. Ludvig August Colding. 1875 13/4. 3.
Professor, vattenledningsingenjör i Köpenhamn. F. 1815 13/7, d. 1888 21/2.

432½. Hermann Franz Moritz Kopp. 1875 12/1. 5.
Professor i kemi vid universitetet i Heidelberg. F. 1817 30/10, d. 1892 20/2.

433. Marco Minghetti. 1875 13/1. 8.
Italiensk konseljpresident och finansminister. F. 1818 8/11, d. 1886 10/12.

434. Otto Wilhelm Struve. 1875 17/6. 2. 2.
Direktör för observatoriet i Pulkova. F. 1819 25/4, d. 1905 14/4.

435. Alfred Louis Olivier Legrand Des Cloizeaux. 1875 11/5. 5.
Professor i mineralogi vid Muséum d'histoire naturelle i Paris. F. 1817 17/10, d. 1897 7/8.

436. Simon Newcomb. 1875 19/11. 2. 2.
Professor, astronom vid Naval Observatory i Washington. F. 1835 12/3, d. 1909 11/2.

437. Wilhelm von Beetz. 1876 8/2. 4.
Professor i fysik vid Polytechnicum i München. F. 1822 22/3, d. 1886 22/1.

438. Oswald Heer. 1876 10/5. 6.
Professor i botanik vid universitetet i Zürich. F. 1809 31/6, d. 1883 27/9.

439. Peter Ludvig Panum. 1876 15/12. 7.
Professor i fysiologi vid universitetet i Köpenhamn. F. 1820 12/2, d. 1885 7/8.

Professor i zoologi och jämförande anatomi vid universitetet i Leipzig. F. 1823 7/10, d. 1898 8/2.

441. Amand Hippolyte Louis Fizeau. 1877 9/6. 4.

442. Heinrich Anton de Bary. 1877 9/5. 6.
Professor i botanik vid universitetet i Strassburg. F. 1831 28/11, d. 1888 19/5.

443. Nathanael Pringsheim. 1877 14/11. 6.
Professor i botanik vid universitetet i Jena. F. 1824 50/11, d. 1894 9/10.

444. Giovanni Virgilio Schiaparelli. 1877 12/12. 2. 2.

444½. Elseus Sophus Bugge. (1878 13/5) 1904 14/12. 11.
E. o. professor i jämförande indeuropeisk språkforskning och forn- norska vid universitetet i Kristiania. Tillhörde intill 1905 de inländska ledamöterna (nr 614). F. 1833 5/1, d. 1907 8/7.
Professor i fysik vid universitetet i Bonn. F. 1822 7/6, d. 1888 24/8.

Overläkare vid London Ophthalmic Hospital. F. 1816 20/7, d. 1892 25/3.

447. Louis Pasteur. 1878 6/6. 7.
Professor i kemi vid Faculté des sciences, sederem. direktor för Institut Pasteur i Paris. F. 1822 27/7, d. 1895 24/9.

Professor i fysiologi och oftalmiatrik vid universitetet i Utrecht. F. 1818 27/5, d. 1880 24/3.

449. Sir Joseph Whitworth. 1879 7/11. 3.
Engelsk civilingenjör och maskinfabrikant, baronet. F. 1803 21/12, d. 1887 24/12.

Professor i finanslära vid École libre des sciences politiques i Paris. F. 1843 9/12.

Engelsk civilingenjör. F. 1822 4/9, d. 1883 18/11.

453. Edward H. Williams. 1880 17/6. 3.
Civilingenjör, delägare i Baldwin Locomotive Works i Philadelphia. F. 1824 7/9, d. 1890 21/3.

454. Hans Peter Jörgen Julius Thomsen. 1880 10/11. 5. 4.
Professor i kemi vid universitetet i Köpenhamn. F. 1826 18/2, d. 1909 13/2.

455. Karl Theodor Wilhelm Weierstrass. 1881 13/1. 1.
Professor i matematik vid universitetet i Berlin. F. 1815 31/10, d. 1897 14/2.

Professeur d’algèbre supérieure vid Faculté des sciences i Paris. F. 1822 29/12, d. 1901 14/1.

457. Rudolf Albert von Kölliker. 1882 16/5. 7. 8.
Professor i anatomii vid universitetet i Würzburg. F. 1817 4/7, d. 1905 7/11.

458. Ernst Heinrich Haeckel. 1882 13/12. 6. 7.
Professor i zoologi vid universitetet i Jena. F. 1834 18/2.

459. Sir William Huggins. 1883 18/11. 2. 2.
Engelsk astronom och fysiker. F. 1824 7/9, d. 1910 12/5.

460. Carl Remigius Fresenius. 1883 10/11. 5.
Professor i kemi, fysik och teknologi vid Landwirthschaftliches Institut i Wiesbaden. F. 1818 20/12, d. 1897 11/6.


469. Karl Harry Ferdinand Rosenbusch. 1885 469. 5. 5. Professor i geologi och petrografi vid universitetet i Heidelberg. F. 1836 24/6, d. 1914 28/1.


471. Ernst Wilhelm von Brücke. 1885 471. 7. Professor i fysologi vid universitetet i Wien. F. 1819 9/6, d. 1892 7/1.


474. Carl Gegenbaur. 1885 474. 6. Professor i anatomi vid universitetet i Heidelberg. F. 1826 31/4, d. 1903 14/6.


Chef för järntillverkningsfirman Bell Brothers i Middlesbro. F. 1816 18/12, d. 1904 20/12.

478. Henri Amé Réal. 1887 11/3. 3.

479. Jean Martin Charcot. 1887 9/11. 7.

Professor i nationalekonomi vid universitetet i Göttingen. F. 1814 23/11, d. 1892 23/10.

Fransk botanist. F. 1828 7/9, d. 1911 15/13.

Professor i botanik vid Owen's College i Manchester. F. 1816 24/11, d. 1890 21/6.

483. Franz Grashof. 1888 14/11. 3.
Professor i använd mekanik och teoretisk maskinlära vid Polytechnicum i Karlsruhe. F. 1826 11/6, d. 1893 28/16.

484. Ludwig Boltzmann. 1888 17/13. 4. 3.
Professor i fysik vid universitetet i Graz, slutl. vid universitetet i Wien. F. 1844 28/9, d. 1906 5/4.

485. Joseph Lister. 1889 13/5. 7. 8.
Engelsk kirurg, professor vid Kings College i London, baron. F. 1827 7/4, d. 1912 17/3.

486. Jean Servais Stas. 1889 4/6. 5.
Professor i kemi vid militärskolan i Bruxelles. F. 1813 29/6, d. 1891 13/12.

Direktör för botaniska trädgården i St. Petersburg. F. 1827 23/11, d. 1891 18/2.

Professor i fysiologi vid universitetet i Berlin. F. 1818 7/11, d. 1896 28/12.

488½. Thorkel Halvorsen Aschehoug. (1890 10/4) 1904 14/12. 10.
Professor i statsekonomi och statistik vid universitetet i Kristiania. Tillhörde intill 1905 de inländska ledamöterna (nr 660). F. 1822 27/6, d. 1909 28/1.

489. Thomas Alva Edison. 1890 11/6. 3. 9.
Nordamerikansk civilingenjör. F. 1847 11/5.

489½. Waldemar Christofer Brögger. (1890 11/6) 1904 14/12. 5.
Professor i mineralogi och geologi vid universitetet i Kristiania. Tillhörde intill 1905 de inländska ledamöterna (nr 662). F. 1851 19/11.


495. Jacobus Henricus van't Hoff. 1892. Professor i kemii vid universitetet i Amsterdam, sedern. vid universitetet i Berlin. Nobelpristagare i kemii 1901. F. 1852, d. 1911.


499. Wilhelm His. 1892. Professor i anatomi vid universitetet i Leipzig. F. 1831, d. 1904.

500. Clemens Alexander Winkler. 1892. Professor i kemii och direktör för bergsaademen i Freiberg. F. 1838, d. 1904.


507. Silvanus Philips Thompson. 1894 15/1. 3. 9.
Professor i fysik vid Technical College i London. F. 1851 19/6.

Professor i zoologi, anatomi och jämförande fysiologi vid Faculté des sciences i Paris. F. 1821 21/5, d. 1901 21/7.

Professor i fysik vid Johns Hopkins University i Baltimore. F. 1848 27/11, d. 1901 14/4.

510. Johan Wilhelm Runeberg. 1894 9/1. 7. 8.
Professor i medicinsk klinik vid universitetet i Helsingfors. F. 1843 19/12.

511. Charles Friedel. 1894 11/11. 5.

Professeur de l'histoire des doctrines économiques vid Collège de France, samt professeur d'économie politique et de législation industrielle vid Conservatoire des arts et métiers i Paris. F. 1828 8/12, d. 1911 10/7.

Professor i botanik vid universitetet i Strassburg. F. 1842 23/12.

514. Rudolf Peter Heinrich Heidenhain. 1894 17/12. 7. 7.
Professor i fysiologi och histologi vid universitetet i Breslau. F. 1834 29/1, d. 1897 12/10.

Professor i matematik vid universitetet i Köpenhamn. F. 1839 14/2.

516. Eduard Suess. 1895 13/11. 5. 5.
Professor i geologi vid universitetet i Wien. F. 1831 20/8, d. 1914 28/4.

517. Adolph Eugen Fick. 1895 13/11. 7.
Professor i fysiologi vid universitetet i Würzburg. F. 1829 3/6, d. 1901 21/8.

Direktör för British Museum of Natural History. F. 1831 10/11, d. 1899 1/7.

519. Melchior Treub. 1895 1/12. 6. 6.
Direktör för 's Lands Plantentuin i Buitenzorg på Java. F. 1851 24/12, d. 1910 19/10.


Engelsk ingenjör och fabrikant. F. 1810 28/11, d. 1900 27/12.

522. Sir Archibald Geikie. 1896 11/11. 5. 5.
162

UTLÄNDSKA LEDAMÖTER

Tysk civilingenjör. F. 1845 37/4, d. 1904 4/1.

524. Éleuthère Élie Nicolas Mascart. 1896 8/12. 4. 3.
Professor i fysik vid Collège de France och direktör för Bureau central météorologique i Paris. F. 1837 26/2, d. 1908 26/4.

525. Johan Oscar Backlund. 1897 10/7. 2. 2.

526. Wilhelm Pfeffer. 1897 10/7. 6. 6.
Professor i botanik vid universitetet i Leipzig. F. 1845 28/2.

527. Sir Robert Giffen. 1897 18/7. 8. 10.

528. Angelo Mosso. 1897 14/7. 7. 8.
Professor i fysiologi vid universitetet i Turin. F. 1846 21/4, d. 1910 24/11.

529. Francesco Brioschi. 1897 12/4. 3.
Professor i hydraulik och direktör vid Istituto tecnico superiore i Milano. F. 1824 27/12, d. 1897 14/12.

530. John William Strutt, Baron Rayleigh. 1897 16/11. 5. 3.

531. Sir William Ramsay. 1897 10/11. 5. 4.
Professor i kemi vid University College i London. Nobelpristagare i kemi 1904. F. 1852 2/10.

532. August Weismann. 1897 18/11. 6. 7.
Professor i zoologi vid universitetet i Freiburg i. Br. F. 1834 17/4, d. 1914 6/11.

533. Louis Nicolas Grandeur. 1897 7/12. 8. 9.
Professor i agrikultur vid Conservatoire des arts et métiers i Paris. F. 1834 1/9, d. 1911 22/6.

534. Willy Kühne. 1898 12/11. 7.
Professor i fysiologi vid universitetet i Heidelberg. F. 1837 19/11, d. 1900 11/6.

535. Immanuel Lazarus Fuchs. 1898 12/6. 1.
Professor i matematik vid universitetet i Berlin. F. 1832 15/6, d. 1902 26/4.

Professor, direktör för zoologiska stationen i Neapel. F. 1840 23/13, d. 1909 26/4.

Professor i jämförande zoologi och zoitomi vid universitetet i Bonn. F. 1821 21/6, d. 1908 13/4.

538. Edvard Immanuel Hjelt. 1899 11/11. 5. 4.
Professor i kemi vid universitetet i Helsingfors. F. 1855 28/4.

539. Sophus Mads Jörgensen. 1899 11/11. 5. 4.
Professor i kemi vid universitetet i Köpenhamn. F. 1837 17/7, d. 1914 1/6.
540. Alexander Agassiz. 1899 1/12. 6. 7.
Professor i zoologi vid Harvard University i Cambridge, Mass. F. 1835 17/12, d. 1910 37/12.

541. Wilhelm Konrad Röntgen. 1899 12/12. 4. 3.
Professor i fysik vid universitetet i München. Nobelpristagare i fysik 1901. F. 1845 21/12.

542. Theodor Kocher. 1900 1/2. 7. 8.
Professor i kirurgi vid universitetet i Bern. Nobelpristagare i medicin 1909. F. 1841 35/12.

543. Sir William Henry White. 1900 1/2. 3. 9.
Director of Naval Construction and Assistant Controller of the Royal Navy. F. 1845 28/1, d. 1913 27/12.

544. Jules Henri Poincaré. 1900 1/2. 1. 1.
Professor i matematik och astronomi vid Faculté des sciences i Paris. F. 1854 28/1, d. 1912 17/12.

545. Jean Albert Gaudry. 1900 1/2. 6. 7.
Professor i paleontologi vid Muséum d’histoire naturelle i Paris. F. 1827 17/12, d. 1912 17/12.

546. Georg Ossian Sars. (1900 14/11) 1904 14/12. 7.
Professor i zoologi vid universitetet i Kristiania. Tillhörde intill 1905 de inländska ledamöterna (nr 696). F. 1837 29/4.

547. Vincenz Czerny. 1901 12/12. 7. 8.
Professor i kirurgi vid universitetet i Heidelberg. F. 1842 23/11.

548. Ludwig Tetmajer. 1901 13/12. 3. 9.
Professor i teknisk mekanik och Baumaterialienkunde samt direktor vid tekniska högskolan i Wien. F. 1850 14/12, d. 1905 31/12.

549. Jean Gaston Darboux. 1901 10/12. 1. 1.
Professor i högre geometri vid Faculté des sciences i Paris. F. 1842 13/12.

550. Luigi Cremona. 1901 10/12. 1.
Professor i högre matematik vid universitetet i Rom, senator och f. d. undervisningsminister. F. 1830 7/12, d. 1903 16/12.

Direktör för Institut Pasteur i Paris. F. 1853 17/12.

Bankir i London, naturforskare. F. 1834 20/12, d. 1913 28/12.

553. Albrecht Kossel. 1901 11/12. 7. 8.
Professor i fysiologi vid universitetet i Heidelberg. Nobelpristagare i medicin 1910. F. 1853 14/12.
554. Samuel Pierpont Langley. 1902 12/2. 4. 3.
Sekreterare vid Smithsonian Institution i Washington. F. 1834 22/2, d. 1906 27/2.

555. Leopold Henrik Stanislaus Mechelin. 1902 12/2. 8. 10.
F. d. professor i kameral- och politilagfarenhet samt statsrätt vid universitetet i Helsingfors, f. d. finsk senator. F. 1830 11/2, d. 1914 22/1.

556. Friedrich Wilhelm Georg Kohlrausch. 1902 1/3. 4. 3.
President för Physikalisch-technische Reichsanstalt i Charlottenburg. F. 1840 14/12, d. 1910 11/2.

Professor i matematik vid universitetet i Strassburg. F. 1842 12/3, d. 1913 9/3.

558. André Victor Cornil. 1902 22/12. 7. 8.
Professor i patologisk anatomi vid Faculté de médecine i Paris. F. 1837 17/3, d. 1908 14/1.

559. Christian Christiansen. 1902 21/12. 4. 3.
Professor i fysik vid universitetet i Köpenhamn. F. 1843 8/10.

559½. Henrik Mohn. (1903 11/1) 1904 11/1. 3.
Professor i meteorologi vid universitetet i Kristiania och direktor för norska meteorologiska institutet. Tillhörde intill 1905 de inländska ledamöterna (nr 715). F. 1835 13/2.

Professor i matematik vid Faculté des sciences i Paris. F. 1863 5/12.

561. Oskar Hertwig. 1903 11/11. 6. 7.
Professor i jämförande anatomi vid universitetet i Berlin. F. 1849 20/4.


563. Dmitri Ivanovitj Mendelejev. 1905 12/2. 4.
Professor i kemi vid universitetet i St. Petersburg. F. 1834 27/1, d. 1907 7/2.

564. Stanislaø Cannizzaro. 1905 8/3. 4.
Professor i kemi vid universitetet i Rom. F. 1826 13/7, d. 1910 11/8.

Professor i botanik vid universitetet i Kristiania. F. 1858 29/10.

566. Vilhelm Ludvig Peter Thomsen. 1905 8/3. 11.
Professor i jämförande språkforskning vid universitetet i Köpenhamn. F. 1842 22/1.

567. Vilhelm Friman Koren Bjerknes. 1905 25/3. 3.
Professor i fysik vid Stockholms högskola, sederm. professor i geofysik vid universitetet i Leipzig. F. 1862 14/3.

568. Albert Heim. 1905 21/4. 5.
Professor i geologi vid universitetet i Zürich. F. 1849 12/4.
509. Philipp Eduard Anton Lenard. 1905\(^{10/4}\). 3.
Professor i fysik vid universitetet i Heidelberg. Nobelpristagare i fysik 1905. F. 1862\(^{17/6}\).

President för University of Wisconsin i Madison; geolog. F. 1857\(^{19/4}\).

Professor i juridik vid universitetet i München. F. 1848\(^{19/4}\).

512. Friedrich Robert Helmert. 1905\(^{11/10}\). 2.
Professor i geodesi vid universitetet i Berlin. F. 1843\(^{31/7}\).

Professor i mineralogi vid universitetet i Wien. F. 1836\(^{19/4}\).

Professor i metallurgi vid Columbia University i New York. F. 1848\(^2/4\).

515. William Morris Davis. 1906\(^{10/4}\). 5.
Professor i fysisk geografi vid Harvard University i Cambridge, Mass. F. 1850\(^{15/2}\).

516. Wilhelm Dörpfeld. 1906\(^{10/4}\). 11.
Professor vid tyska arkeologiska institutet i Athen. F. 1853\(^{28/12}\).

517. Gustav Albert Schwalbe. 1906\(^{14/3}\). 8.
Professor i anatomi vid universitetet i Strassburg. F. 1844\(^{1/6}\).

518. Georges Perrot. 1906\(^{14/3}\). 11.
Professor i arkeologi vid Faculté des lettres i Paris. F. 1832\(^{17/11}\), d. 1914\(^{20/6}\).

Viscount, f. d. professor i Civil Law vid universitetet i Oxford, f. d. engelsk ambassadør i Förenta Staterna. F. 1838\(^{10/5}\).

520. Albert Abraham Michelson. 1906\(^{10/4}\). 3.
Professor i fysik vid universitetet i Chicago. Nobelpristagare i fysik 1907. F. 1862\(^{19/12}\).

521. Guglielmo Marconi. 1906\(^{19/10}\). 9.
Italiensk civilingeniör. Nobelpristagare i fysik 1909. F. 1874\(^{25/4}\).

Professor i nordiska språk vid universitetet i Köpenhamn. F. 1839\(^{7/2}\).

523. Julius Hann. 1906\(^{4/12}\). 3.
Professor i kosmisk fysik vid universitetet i Wien. F. 1839\(^{23/2}\).

524. Edoardo Brizio. 1906\(^{4/12}\). 11.
Professor i arkeologi vid universitetet i Bologna. F. 1846\(^{3/2}\), d. 1907\(^{4/2}\).

525. Jules Théodore Ernest Hamy. 1907\(^{9/4}\). 11.
Professor i antropologi vid Muséum d'histoire naturelle i Paris och Direteur honoraire vid etnografiska museet därtädes. F. 1842\(^{17/2}\), d. 1908\(^{19/11}\).
586. Carl Gustaf Estlander. 1907 \(15/4\). II.
F. d. professor i estetik och nyare litteratur vid universitetet i Helsingfors. F. 1834 \(21/4\), d. 1910 \(29/4\).

Professor i kemi vid Harvard University i Cambridge, Mass. F. 1868 \(31/4\).

Professor i kemi vid Faculté des sciences och i teknisk kemi och metallurgi vid École des mines i Paris. F. 1850 \(8/10\).

F. d. professor i filosofi vid universitetet i Berlin. F. 1814 \(19/4\), d. 1908 \(19/4\).

590. Sir Arthur John Evans. 1907 \(12/11\). II.
F. d. Keeper of the Ashmolean Museum i Oxford. F. 1851 \(8/4\).

Professor i organisk kemi vid tekniska högskolan i Dresden. F. 1847 \(24/9\).

Arkiater, f. d. professor i patologisk anatomi vid universitetet i Helsingfors. F. 1823 \(19/4\), d. 1913 \(15/6\).

593. Salomon Reinach. 1908 \(22/4\). II.
Direktor vid Musée des antiquités nationales i Saint-Germain en Laye och professor i arkeologi vid École du Louvre. F. 1858 \(24/9\).

594. Vito Volterra. 1908 \(7/2\). 1.
Professor i matematisk fysik vid universitetet i Rom. F. 1860 \(3/4\).

595. Heinrich Brunner. 1908 \(8/4\). II.
Professor i tysk rättshistoria vid universitetet i Berlin. F. 1840 \(21/4\), d. 1915 \(15/6\).

596. Rudolf Christoph Eucken. 1908 \(27/6\). II.
Professor i filosofi vid universitetet i Jena. Nobelpristagare i litteratur 1908. F. 1848 \(8/4\).

597. Wilhelm Waldeyer. 1908 \(28/10\). 8.
Professor i anatomi vid universitetet i Berlin. F. 1836 \(6/10\).

598. Karl Gustav Adolf von Harnack. 1908 \(18/10\). II.
Professor i kyrkohistoria vid universitetet i Berlin och generaldirektör för kungl. biblioteket därförstådes. F. 1851 \(7/6\).

Professor i experimentalfysik vid universitetet i Cambridge och i Natural Philosophy vid Royal Institution i London. Nobelpristagare i fysik 1906. F. 1856 \(18/12\).

600. Emil Kraepelin. 1908 \(31/11\). 8.
Professor i psykiatri vid universitetet i München. F. 1856 \(14/2\).

Professor i statik och brobyggnadskonst vid tekniska högskolan i Charlottenburg. F. 1851 \(16/2\).
   Professor i zoologi vid Columbia University i New York. F. 1857.

   Professor i statsekonomi och statistik vid universitetet i Köpenhamn. F. 1837²⁷/₉, d. 1911³⁷/₉.

604. Wilhelm Ostwald. 1909¹⁷/₈. 4.
   Professor i fysikalisk kemi vid universitet i Leipzig. Nobelpristagare i kemi 1909. F. 1853¹⁹/₁₀.

605. Ernest Lavisse. 1909¹²/₁₀. 11.
   Professor i nyare historia vid Faculté des lettres i Paris. F. 1842¹⁷/₁₂.

606. Ernst Heinrich Bruns. 1909²⁴/₁₁. 2.
   Professor i astronomi vid universitetet i Leipzig och direktör för observatoriet därestädes. F. 1848¹⁹/₁."
   Professor i fysiologi vid universitetet i Cambrige. F. 1852 10/3.

619. Giacomo Ciamician. 1911 3/1. 4.

   F. d. professor i politisk ekonomi vid universitetet i Cambrige. F. 1842 21/7.

621. Emanuel Nobel. 1911 8/11. 10.

622. Sir Robert Abbott Hadfield. 1912 24/1. 9.
   Fabriksägare i Sheffield. F. 1859 29/11.


   F. d. professor i växtanatomi och växtfysiologi vid universitetet i Wien. F. 1838 39/1.

   F. d. professor i inre medicin vid universitetet i Strassburg. F. 1839 7/6.

626. David Hilbert. 1912 27/11. 1.
   Professor i matematik vid universitetet i Göttingen. F. 1862 23/1.

   Professor i klassisk filologi vid universitetet i Berlin. F. 1818 37/12.

628. George William Hill. 1913 33/5. 2.
   Professor i celest mekanik vid Columbia University i New York. F. 1838 7/2, d. 1914 14/4.

   F. d. professor i ventilations- och uppvärmningsteknik. F. 1847 7/6, d. 1914 18/5.

   Direktör för danska telefonkompaniet. F. 1859 8/5.

631. Jean Henri Fabre. 1913 22/10. 7.
   Fransk insektbiolog. F. 1823 12/7, d. 1915 i oktober.

632. Johannes Christoffer Hagemann Reinhardt Steenstrup. 1913 37/11. 11.
   Professor i nordisk historia vid universitetet i Köpenhamn. F. 1844 5/19.

   Professor i astronomi och mekanik vid universitetet i Groningen. F. 1851 17/4.

   Professor i rättsencyklopedi och statistik vid universitetet i Köpen- hamn. F. 1853 18/4.
|---|---|---|
UTLÄNDSKA LEDAMÖTER EFTER KLASSE.

Klassindelningen af den 21 februari 1821.

1821—1904.

1.

Ren matematik.

Sex ledamöter.

184. de Laplace, 1821—27.
226. de Nieuport, 1821—27.
245. Poisson, 1823—49.
257. Schumacher, 1827—50.
262. Young, 1828—29.
272. Fourier, 1830.
276. Cauchy, 1831—57.
299. Jacobi, 1836—51.
312. Olivier, 1841—53.
341. Liouville, 1851—82.
344. Kelvin (W. Thomson), 1851—1904.
352. Dirichlet, 1854—59.
353. Lamé, 1854—70.
366. Bertrand, 1858—1900.
378. Schlömilch, 1862—1901.
422. Charles, 1873—80.
423. Kummer, 1873—93.
455. Weierstrass, 1881—97.
504. Tschebyschev, 1893—94.
535. Fuchs, 1898—1902.
544. Poincaré, 1900—04.
549. Darboux, 1901—04.
550. Cremona, 1901—03.
560. Painlevé, 1903—04.

2.

Använd matematik.

Sex ledamöter.

141. Delambre, 1821—22.
156. af Schultén, 1821—25.
164. von Zach, 1821—32.
210. F. W. Herschel, 1821—22.
225. van Suchtelen, 1821—36.
227. Gauss, 1821—55.
246. Bessel, 1823—46.
258. Olbers, 1827—40.
282. F. W. G. Struve, 1833—64.
293. Encke, 1836—65.
298. J. F. W. Herschel, 1836—71.
332. Argelander, 1846—75.
359. Le Verrier, 1855—77.
386. Hansen, 1865—74.
388. Peters, 1866—80.
414. Delaunay, 1871—72.
431. d’Arrest, 1874—75.
434. O. W. Struve, 1875—1904.
436. Newcomb, 1875—1904.
444. Schiaparelli, 1877—1904.
496. Auwers, 1892—1904.
497. Tisserand, 1892—96.
525. Backlund, 1897—1904.
3. Praktisk mekanik.
   Atta ledamöter.

145. de Puymaurin, 1821—41.
186. Pasquich, 1821—29.
200. de Prony, 1821—39.
218. v. Krusenstern, 1821—46.
228. Telford, 1821—34.
241. Dupin, 1822—73.
263. Brunei, 1828—49.
278. Kessels, 1831—49.
286. Pasquich, 1821—29.
306. de Prony, 1821—39.
313. v. Krusenstern, 1821—46.
326. Oersted, 1822—51.
373. Wheatstone, 1859—75.
397. Magnus, 1868—70.
398. Rankine, 1868—72.
399. Weisbach, 1868—71.
412. Menabrea, 1871—96.
424. Tresca, 1873—85.
425. Hirn, 1873—90.
432. Colding, 1875—88.
449. Whitworth, 1877—87.
450. Reuleaux, 1880—1904.
472. Thurston, 1885—1903.
478. Régal, 1887—96.
483. Grashof, 1888—93.
507. Thompson, 1894—1904.
543. White, 1900—04.
548. Tetmajer, 1901—04.

4. Fysik.
   Sex ledamöter.

116. Achard, 1821.
183i. v. Helbig, 1821—44.
190. Hallström, 1821—44.
203. v. Humboldt, 1821—59.
229. Brewster, 1821—68.
326. Poggendorff, 1845—77.
327. Melloni, 1845—54.
345. Regnault, 1851—78.
373. Wheatstone, 1859—75.
397. Magnus, 1868—70.
406. Tyndall, 1870—93.
437. v. Beetz, 1876—86.
441. Fizeau, 1877—96.
463. Wiedemann, 1883—99.
491. Wild, 1891—1902.
493. Cornu, 1892—1902.
509. Rowland, 1894—1901.
541. Röntgen, 1895—1904.
554. Langley, 1902—04.
556. Kohlrausch, 1902—04.
559. Christiansen, 1902—04.

5. Kemi och mineralogi.
   Tolf ledamöter.

190. Gadolin, 1821—52.
207. Herschel, 1821—33.

6. 
Zoologi och botanik.

Sexton ledamöter.

142. de Jussieu, 1821—36.
144. Gounan, 1821.
156. Smith, 1821—28.
179. Oseretskowsky, 1821—27.
201. Sprengel, 1821—33.
204. Cuvier, 1821—32.
205. de Lacépède, 1821—25.
208. Latham, 1821—37.
212. Mac Leay, 1821—48.
221. de La Billardière, 1821—34.
223. Turner, 1821—38.
224. Hornemann, 1821—41.
240. Latreille, 1821—33.
288. Lichtenstein, 1829—57.
273. van Temminck, 1831—58.
279. Nitzsch, 1832—57.
280. Oken, 1832—51.
283. W. J. Hooker, 1833—65.
284. Koch, 1833—49.
292. Dejean, 1834—45.
297. v. Martius, 1837—68.
301. de Blainville, 1837—50.
302. L. Agassiz, 1837—73.
308. Link, 1840—51.
316. Fischer, 1841—54.
325. Owen, 1843—92.
328. Germar, 1845—53.

338. v. Mohl, 1850—72.
339. v. Baer, 1850—76.
346. Brongniart, 1851—76.
347. Duvernoy, 1861—55.
348. Mannerheim, 1852—54.
349. Braun, 1852—77.
354. Dufour, 1854—65.
357. Blume, 1855—62.
358. Bonaparte, 1855—57.
362. v. Siebold, 1856—86.
365. v. d. Hoeven, 1858—68.
367. Peters, 1858—83.
376. J. D. Hooker, 1862—1904.
387. Darwin, 1865—82.
400. Lacordaire, 1866—79.
402. Hofmeister, 1869—78.
408. Barrande, 1870—83.
413. Bentham, 1871—84.
420. Tulasne, 1872—85.
429. Huxley, 1874—95.
438. Heer, 1876—83.
440. Leuckart, 1877—98.
442. de Bary, 1877—88.
443. Pringsheim, 1877—94.
465. van Beneden, 1884—94.
468. Warming, 1885—1904.
7.
Medicin och kirurgi.

Femton ledamöter.

211. Blumenbach, 1821—40.
214. Cline, 1821—27.
220. Viborg, 1821—22.
235. Cooper, 1821—41.
236. Scarpa, 1821—32.
237. Bojanus, 1821—27.
238. Herholdt, 1821—35.
250. Hoesack, 1821—35.
240. Sömmerring, 1823—30.
259. Tiedemann, 1827—61.
264. Lawrence, 1828—67.
269. Meckel, 1829—33.
287. Esquirol, 1834—40.
288. Johannes Müller, 1834—58.
298. Rust, 1838—40.
300. Brodie, 1834—42.
304. Saxtorph, 1836—40.
305. Ehrenberg, 1836—76.
310. Jacobson, 1840—43.
318. Bell, 1841—42.
321. Eschricht, 1842—63.
322. Breschet, 1842—45.
329. Langenbeck, 1845—51.
330. v. Rokitansky, 1845—78.
331. Rostan, 1845—66.
343. Copland, 1851—70.
370. Stokes, 1858—78.

519. Treub, 1895—1904.
520. Pfeffer, 1897—1904.
532. Weismann, 1897—1904.
536. Dohrn, 1898—1904.
537. v. Leydig, 1898—1904.
540. A. Agassiz, 1899—1904.
545. Gaudry, 1900—04.
552. Avebury, 1901—04.

577. Virchow, 1861—1902.
580. Simpson, 1863—70.
582. v. Oppolzer, 1863—71.
592. v. Helmholtz, 1866—94.
594. Nélaton, 1867—73.
595. Griesinger, 1868.
596. Bernard, 1868—78.
603. Ludwig, 1869—95.
605. v. Graefe, 1870.
609. Paget, 1870—90.
611. Henle, 1870—85.
616. Farr, 1871—83.
623. Schwann, 1874—82.
639. Panum, 1876—85.
646. Bowman, 1878—92.
647. Pasteur, 1878—95.
648. Donders, 1878—90.
642. Billroth, 1883—94.
647. v. Pettenkofer, 1885—1901.
647. v. Brücke, 1885—92.
649. Charcot, 1887—93.
649. Ollier, 1892—1900.
649. His, 1892—1904.
506. v. Recklinghausen, 1893—1904.
510. Rünever, 1894—1904.
514. Heidenhain, 1894—97.
528. Mosso, 1897—1904.
534. Kühne, 1898—1900.
542. Kocher, 1900—04.
546. Tigerstedt, 1901—04.
547. Czerny, 1901—04.
551. Roux, 1901—04.
553. Kossel, 1901—04.
558. Cornil, 1902—04.
8.

Ekonomska vetenskaper.

Sex ledamöter.

137. de Gausser, 1821–44.
163. Sinclair, 1821–35.
216. de Lasteyrie, 1821–40.
244. Heeren, 1822–42.
255. Say, 1826–42.
274. de Lasteyrie, 1826–49.
216. de Lasteyrie, 1826–49.
255. Say, 1826–42.
256. de Sismondi, 1826–42.
291. Brougham, 1834–68.
374. Chevalier, 1859–79.
401. Carey, 1868–79.
407. Roscher, 1870–94.
433. Mougnet, 1875–86.
477. Bell, 1887–1904.
480. Soetbeer, 1887–92.

Klassindelningen af den 12 oktober 1904.

1905—.

1. Ren matematik.

Sex ledamöter.

515. Zeuthen, 1905—.
544. Poincaré, 1905–12.
549. Darboux, 1905—.

2. Tillämpad matematik och astronomi.

Sex ledamöter.

434. Struve, 1905.
525. Backlund, 1905—.
572. Helmert, 1905—.

3. Fysik och meteorologi.

Tio ledamöter.

484. Boltzmann, 1905–06.
524. Mascart, 1905–08.
530. Rayleigh, 1905—.
541. Röntgen, 1905—.
554. Langley, 1905–06.
559. Christiansen, 1905—.
### UTLÄNDSKA LEDAMÖTER

#### 4.

**Kemi.**

Tio ledamöter.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ledamöter</th>
<th>Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Berthelot</td>
<td>1905—07</td>
</tr>
<tr>
<td>Thomsen</td>
<td>1905—09</td>
</tr>
<tr>
<td>v. Baeyer</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>van't Hoff</td>
<td>1905—11</td>
</tr>
<tr>
<td>Ramsay</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>Hjelt</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>Jørgensen</td>
<td>1905—14</td>
</tr>
<tr>
<td>Fischer</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>Mendelejev</td>
<td>1905—07</td>
</tr>
<tr>
<td>Cannizzaro</td>
<td>1905—10</td>
</tr>
<tr>
<td>Richards</td>
<td>1907—</td>
</tr>
<tr>
<td>v. Meyer</td>
<td>1907—</td>
</tr>
<tr>
<td>Ostwald</td>
<td>1909—</td>
</tr>
<tr>
<td>Curie</td>
<td>1910—</td>
</tr>
<tr>
<td>Ciamician</td>
<td>1911—</td>
</tr>
<tr>
<td>Haller</td>
<td>1914—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 5.

**Mineralogi, geologi och fysisk geografi.**

Åtta ledamöter.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ledamöter</th>
<th>Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rosenbusch</td>
<td>1905—14</td>
</tr>
<tr>
<td>Brögger</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>Suess</td>
<td>1905—14</td>
</tr>
<tr>
<td>Geikie</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>Heim</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>Van Hise</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>Tschermak</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>Davis</td>
<td>1906—</td>
</tr>
<tr>
<td>Sederholm</td>
<td>1914—</td>
</tr>
<tr>
<td>Ramsay</td>
<td>1914—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 6.

**Botanik.**

Nio ledamöter.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ledamöter</th>
<th>Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hooker</td>
<td>1905—11</td>
</tr>
<tr>
<td>Warming</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>Bornet</td>
<td>1905—11</td>
</tr>
<tr>
<td>Engler</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwendener</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>Solms-Laubach</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>Treub</td>
<td>1905—10</td>
</tr>
<tr>
<td>Pfeffer</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>Wille</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>de Vries</td>
<td>1910—</td>
</tr>
<tr>
<td>Prain</td>
<td>1912—</td>
</tr>
<tr>
<td>v. Wiesner</td>
<td>1912—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 7.

**Zoologi.**

Nio ledamöter.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ledamöter</th>
<th>Datum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Haeckel</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>Günther</td>
<td>1905—14</td>
</tr>
<tr>
<td>Weismann</td>
<td>1905—14</td>
</tr>
<tr>
<td>Dohrn</td>
<td>1905—09</td>
</tr>
<tr>
<td>Agassiz</td>
<td>1905—10</td>
</tr>
<tr>
<td>Gaudry</td>
<td>1905—08</td>
</tr>
<tr>
<td>Sars</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>Avebury</td>
<td>1905—13</td>
</tr>
<tr>
<td>Hertwig</td>
<td>1905—</td>
</tr>
<tr>
<td>Osborn</td>
<td>1909—</td>
</tr>
<tr>
<td>Schulze</td>
<td>1909—</td>
</tr>
<tr>
<td>Lang</td>
<td>1910—14</td>
</tr>
<tr>
<td>Fabre</td>
<td>1913—15</td>
</tr>
<tr>
<td>Boulenger</td>
<td>1914—</td>
</tr>
<tr>
<td>Spengel</td>
<td>1915—</td>
</tr>
<tr>
<td>Jordan</td>
<td>1915—</td>
</tr>
</tbody>
</table>
166

UTLÄNDSKA LEDAMÖTER

8.

Medicinska vetenskaper.

Fjorton ledamöter.

485. Lister, 1905—12.
510. Runeberg, 1905—.
520. Bouchard, 1905—.
537. v. Leydig, 1905—08.
542. Kocher, 1905—.
546. Tigerstedt, 1905—.
547. Czemy, 1905—.
551. Roux, 1905—.
553. Kossel, 1905—.
558. Cornil, 1905—08.
577. Schwabe, 1906—.
597. Waldreyer, 1908—.
600. Kraepelin, 1908—.
616. Golgi, 1910—.
618. Langley, 1911—.
625. Naunyn, 1912—.

520. Bouchard, 1905—.
507. Thompson, 1905—.
533. Grandenau, 1905—11.
548. Tetmajer, 1905.
574. Howe, 1905—.
581. Marconi, 1906—.
588. Le Châtelier, 1907—.
601. Müller-Breslau, 1908—.
622. Hadfield, 1912—.
636. Imbeaux, 1914—.

9.

Tekniska vetenskaper.

Atta ledamöter.

450. Reuleaux, 1905.
489. Edison, 1905—.
490. Thompson, 1905—.
507. Thompson, 1905—.
533. Grandenau, 1905—11.
548. Tetmajer, 1905.
574. Howe, 1905—.
581. Marconi, 1906—.
588. Le Châtelier, 1907—.
601. Müller-Breslau, 1908—.
622. Hadfield, 1912—.
636. Imbeaux, 1914—.

10.

Ekonomiska, statistiska och sociala vetenskaper.

Sex ledamöter.

451. Leroy-Beaulieu, 1905—.
4882. Aschehoug, 1905—09.
512. Levassour, 1905—11.
545b. Kiær, 1905—.
603. Scharling, 1909—11.
620. Marshall, 1911—.
621. Nobel, 1911—.
634. Westergaard, 1914—.
641. Clark, 1914—.

11.

Öfriga vetenskaper och framstående förtjänst om vetenskaplig forskning.

Fjorton ledamöter.

566. Thomsen, 1905—.
571. v. Amira, 1905—.
576. Dörpfeld, 1906—.
579. Bryoo, 1906—.
582. Wimmer, 1906—.
585. Hanny, 1907—.
589. Zeller, 1907—08.
590. Evans, 1907—.
593. Reinach, 1908—.
596. Eucken, 1908—.
598. v. Harnack, 1908—.
605. Lavisse, 1909—.
617. Andrew Lang, 1910—12.
627. v. Wilamowitz-Moellendorff, 1912—.
632. Steenstrup, 1913—.
642. Pigorini, 1914—.
V.
KORRESPONDERANDE LEDAMÖTER.

Berzelius berättar, att förslaget om antagandet af korresponderande ledamöter framkallades af ett på hans initiativ fattadt beslut om ändrade bestämmelser för inval af utländska ledamöter. Med detta beslut hade sekreteraren Swartz varit misnöjd, och anledningen härtill angifver Berzelius i följande ord:

Det var i den tiden allmänt brukligt, att vetenskapliga författare under sitt namn på titelbladet uppräkna alla de lärda sällskaper, hvaraf de voro ledamöter, och på denna grund gick man öfver hela Europa så godt som på jakt efter akademiska diplomar. Man kan säga, att akademiernas sekreterare med dessa akademiska äretitlar drefvo en byteshandel, hvilken på detta sätt [genom den ändrade valordningen] betydligen inskränktes. Sekreteraren föreslog då ett nytt slag af ledamöter, som ej behöfde klassificeras nämligen korresponderande utländska ledamöter.¹

Det ifrågavarande förslaget väcktes af Swartz genom ett d. 22 febr. 1815 föredraget »memorial rörande nyttan af utländske correspondenter«, hvari bl. a. anfördes, att de män, hvilka akademien dittills hedrat med utländskt ledamotskap, vore »egenteligen hedersledamöter, af hvilka de flesta hunnit till zenith af deras litterära åra och nu hvilade på unne lagrar, sedan de högre uppnådde åren börjat minska den forna verksamheten». Få meddelanden voro alltså att vänta

¹ Själf/biogr. anteckn., s. 116.
 från dessa; annorlunda vore det med »dem, som aspirera till ledamotstiteln, antingen genom afhandlingar eller genom deras insända arbeten«. För sådana proponerades namnet af »Utrikes Correspondenter«. Genom dessas antagande skulle vinnas följande fördelar: akademien finge tillsfälle att vånda fleres uppmärksamhet på sig; en correspondent blevfve småningom mera känd och kunde framdeles blifäa ledamot; och slutligen skulle »communicationer blifäa härigenom till omse-sidig nyttja lättare öppnade, tidehvarfets fordringar, nu för-dubblade mot fordom, möjligtvis snarare uppfyllas, och Kongl. Academien försäkra sig om ständigt bibehållande af det främre rum den hittills innehafte«.

Sedan förslaget lagts på bordet, bifölld det d. 15 mars 1815 »således, att

1) 25 utrikes correspondenter blifäa af Kongl. Vetenskapsacademien antagne, och att
2) detta antal fylles efter omständigheterna, nämligen
3) genom ordentligt val, såsom för ledamöter, sedan likväl
4) propositionen därom skett den föregående seancen af hvilken som helst bland Kongl. Academiens ledamöter.

En af Swartz d. 22 maj framlagd lista på 16 kandidater blef d. 7 juni i sin helhet godkänd; ordalagen i protokollet, att detta bifall lämnades »utan vidare omvägar», antyda möjligen sekreterarens otålighet defver en opposition, som hotat att förhindra eller fördröja genomförandet af det af honom väckta förslaget.

   Med. doktor, professor i fysik vid gymnasiet i Karlsruhe. F. 1773½, d. 1821½.

2. Thomas Thomson. 1815½.
   Professor i kemi vid universitetet i Glasgow. F. 1773½, d. 1852½.

   Med. doktor, lifmedikus i Mecklenburg-Schwerin. F. 1772½, d. 1860½.

   Med. doktor, ryskt kollegiiråd, sedermer. överinspektor för silkesodlingen i Byssland. F. 1781½, d. 1863½.

5. Jens Wilken Hornemann. 1815½.
   Professor i botanik vid universitetet i Köpenhamn. Vald till utländsk ledamot 1816½ (nr 224). F. 1772½, d. 1861½.

6. Jean Baptiste Dumas. 1815½.
   Ständig sekretare i Académie des sciences, belles-lettres et arts i Lyon. F. 1777½, d. 1861 i april.

7. William George Maton. 1815½.
   Med. doktor, vice president i Linnean Society i London. F. 1774½, d. 1835½.

8. Friedrich Ernst Ludwig Fischer. 1815½.
   Med. doktor, direktör för greve Alexej Razumovskij’s botaniska trädgård i Gorinki nära Moskva, sedermer. direktör för botaniska trädgården i St. Petersburg. Vald till utländsk ledamot 1841½ (nr 316). F. 1782½, d. 1854½.

9. Mariano Lagasca. 1815½.
   Direktör för botaniska trädgården i Madrid. F. 1776½, d. 1839½.

    Nederländsk botanist, med. doktor. F. 1755, d. 1837½.

11. Nicolas François Canard. 1815½.
    Professor emeritus i matematik vid École centrale de Moulins. F. omkr. 1750, d. 1833.

    Professor i botanik vid universitetet i Glasgow. Vald till utländsk ledamot 1833½ (nr 283). F. 1783½, d. 1865½.

    Engelsk botanist, författare i hortikultur. F. 1783½, d. 1843½½.

    Professor i medicin vid universitetet i Göteborg och direktör för botaniska trädgården därstädes. F. 1767½, d. 1836½½.

15. August Friedrich Schweigger. 1815½.
    Professor i botanik vid universitetet i Königsberg. F. 1783½, d. 1821½½ (mördad under en resa på Sicilien).
   Ancien ingénieur-hydraulique de Provence. F. 1749, d. 1837.

17. Karl Cæsar von Leonhard. 1815.
   Tysk mineralog, slutl. professor vid universitetet i Heidelberg. F. 1779 13/6, d. 1862 23/4.

   Naturhistorisk forskningsresande i Brasilien. F. 1789 13/7, d. 1825 1/4.


   Professor i matematik och medicin vid Gymnasium illustre i Bremen. F. 1776 4/2, d. 1837 18/5.

   Professor i botanik vid universitetet i Pisa. F. 1769 12/6, d. 1844 23/4.

   Professor i botanik och mineralogi vid universitetet i Genna. F. 1772, d. 1840 18/5.

   Docent i matematik och astronomisk observator vid Åbo universitet. F. 1793, d. 1822 23/10.
VI.

ÄMNESSVENNER.

Redan under de första åren af akademiens tillvaro antogos unga män till »elever vid akademien», en benämning som inom kort utbyttes mot »ämnessvenner» och stundom förekommer latiniserad till »academiae adscripti».

Bristen på bestämmelser i grundreglerna om ämnessvennernas antagande, skyldigheter och rättigheter supplerades tid efter annan genom särskilda beslut af akademien. Sålunda bestämdes d. 6 mars 1742, att »hädanefter ej någon ämnessven utan omröstning skall antagas»; d. 7 dec. 1747, »att ingen skulle antagas till ämnessven, som ej vist något prof af sitt snille och håg för vetenskaper och derföre vore känd åtminstone af en af Academiens ledamöter»; och samma år, d. 19 dec., stadgades angående ämnessvennerna, »att de äfven skulle föras upp efter Academiens fastställd clas
cification; de, som redan vore antagne och de som vidare antagas, skola vara föreslagne för någon viss class och hafva en eller annans goda vittnets börd af samma class».

Några år senare (1750 17/12) var frågan om ämnessvennerna åter före; i protokollet för denna dag läses:

Herr Præses hemställde Academiens ompröfvande, huruvida ämnessvennerna hädanefter måga antagas enligt 6 och 12 §§ af Academiens oekonomiska grundreglor genom votering eller ock om de, som hittills vanligt varit, skola antagas utan votering, då de allenast af någon ledamot blifva
föreslagne. Svarades, att då Academien vore enig om deras antagande, kunde ingen votering behöfvas, men om någon tvist skulle uppkomma, kunde den bäst igenom votering efter grundreglorna sättas.

Hr Presses föreställde vidare, om icke en ämnessven bör av den ledamot, som honom till ämnessven föreslagit, handledas i vetenskaperna och honom gifvas tjänlige ämnen att utarbeta, observera, experimentera, recensera eller uppföra. Svarades, att detta vore alldeles enligt med Academiens grundregler och borde efterlevas.

Hemställdes Academien, om icke en sådan ämnessven, som vist verkeliga prof av flit och skicklighet, borde huggas med något litet premium eller på annat sätt hedras, och om icke något visst i hvarje class ärligen borde ansås att därmed uppmuntra de ämnen, som gifva godt hopp om sig. Academien höll detta för skälligt och angeläget att åtanka, så snart dess räntekammare kommer i något bättre stånd.

Sammaledes frågades Herr Presses, om icke till någon uppmuntran för ämnessvennerna en förteckning på dem kunde ärligen tryckas, då de, som ej befinner göra behörigt gagn, kunde uteslutas? och om icke de, som tjäna Academien med röns inskickande och nyttig correspondance, om de ej strax kunna bliifva ledamöter, borde, fast de ock voro fråvarande, såsom ämnessvenner i herörde förteckning upptagas? Svarades, att detta skall nogare tagas i övertygande, innan Academien stadnar i något visst beslut.

Uppenbarligen stannade alla dessa beslut på papperet. Man finner visserligen, att ämnessvenner föreslogos vid en sammankomst för att underkastas formligt inval vid en följande, men vanligen antogos de omedelbart, och någon voterings i tvistiga fall synes aldrig ha förekommit. Stora fordningar på kandidaternas »snille« och »håg för vetenskaperna« har man ej heller uppstått, då icke sällan unga gossar om tio till tolf år — i synnerhet söner till ledamöter, framför allt till fungerande preses — hugnades med den en tid eftersträvade titeln af ämnessven.

Till en början introducerades ämnessvennerna med nära nog lika högtidliga ceremonier som ledamöterna. Följande utdrag ur protokollet för d. 23 mars 1740 ger därför en karakteristisk beskrivning:

Sedermera berättades, att Hr Adelheim, som medelst voterings utaf Academien till ämnessvän uti oeconomiske classen bliifvit antagen, vore närvarande, hvarefter, sedan honom inträde lämnades, berättade herr Presidenten, att Academien om dess skicklighet bliifvit underrättad, samt i anseende till den nyta hon sig i framtiden af honom förväntar, har Academien antagit honom till ämnessvän, önskandes honom al lycka och välisignelse, samt att detta steg måtte vara honom et tilfälle til vidare befordran. Hr Adelheim betygrade häremot dess vördnad och högaktning för den förmön Academien behagat honom lämnna, försäkrandes att genom dygd och arbetsamhet söka göra sig Academiens ynnest och öma åtanka världig. Sedermera blev classification honom lämnad att genomse och utvälja til hvilken vetenskaps
class han sielf vil begifva sig, hvarefter han betygade sig nøgd at bliifva vid den classen, til hvilken Academien honom antagit.

Den nye ämnessvennen fick genast ett inkommet rön att genomläsa, hvilket han om en liten stund återlämnade, under förmålan, att han ingenting hade därvid att andraga, men anförde allenast, att mulvadar afven på thet sättet ifrån träscholar kunna fördrifvas, att man strör glas ikring och uti dem.

Att en del ämnessvenner hugnat akademien med egna »rön« framgår af såväl protokollen som Handlingarna; andra hafta tjänat henne såsom amanuenser eller vikarierande protokollsförare. Ett af syftena med institutionen, eller att anställningen skulle utgöra ett öfvergångsstadium till ledamotskapet, synes också i viss mån ha förverkligats, att döma däraf, att ganska många ämnessvenner sedermera valdes till ledamöter. Men på det hela taget torde befattningen, utom titeln, ej hafta synnerligen uppåtmarksmma åhörare af förhandlingarna, framgår af en anteckning till protokollet för d. 26 okt. 1751, där det heter:

På Præsidis gjorde föreställning beslöts, at Herrar ämnessvenner höra sätta sig, då de inkommit, på de eftre bänkarne och der bliifva stilla, till des de gå ut, samt ej, såsom här tils skedt, gå af och an samt stå bakom stolarne och vända ryggen til de på främsta bänkarne sittande ledamöterna, hvilket icke allenast sett rätt oanständigt ut, utan och förorsakat sorl och gny, så att ledamöterna ej kunnat höra hvad som förehafts vid bordet, varandes detta så mycket mera angeläget, som ämnessvennernas antal på en tid så ansenligen ökats.

Betecknande nog upplyser protokollet omedelbart här efter, att »unge Herr Lejonankar [14 år gammal] blev på fadrens anhållan antagen till ämnessven, sammaledes unge Herr Roman, efter dess faders yttrade åstundan«.

Utom bland dessa ungdomar, hvilkas enda kompetens torde vara att söka i de personliga relationerna, rekryterades ämnessvennerna bland yngre tjänstemän i ämbetsverken (företrädesvis bergskollegium och kommerskollegium), kadetter och officerare (mest vid fortifikationen och artilleriet), hofjunkare, studenter m. fl. Också de praktiska yrkena äro representerade, och någon gång synas afven män, som nått en mera framskriden ålder eller en högre plats på samhällsskalen, ej ha försmått att vinna inträde bland de unga lär-

Förslaget att trycka förteckningar öfver ämnessvennerna blev aldrig realiseradt. Visserligen upplades en särskild matrixel (den s. k. »lilla matrikeln«1), som i särskilda kolumner skulle upptaga deras namn jämte data för deras antagande och eventuella uteslutning, upphöjelse till ledamot och död, men i denna matrikel öro blott 12 personer (nr 2—13 i nedanstående förteckning) införda. Dessutom förvaras i akademiens arkiv två listor, den ena med 71, den andra med 107 namn, i huvudsak sammanstämmande och uppenbarligen afsedda att tjäna till koncept för införande i matrikeln. Dessa listor gå dock ej längre än till tiden omkring år 1751 och ingendera är fullständig.

Till grund för nedanstående förteckning hafva, jämte dessa listor, lagts anteckningarna i protokollen, men ej heller dessa synas vara ens tillnärmelsevis fullständiga. Ofta påträffas ämnessvenner, om hvilkas inval ingenting säges, vare sig därfor att de blifvit antagna af sekreterarne på eget beråd, utan akademiens hörande, eller därfor att man försummat att omnämma deras inval i protokollen — detta senare måhända det sannolikaste i betraktande af dessa urkunders ofvan påpekade bristfällighet. Att ingen ämnessven finnes antagen under åren 1758—65 synes ej på annat sätt kunna förklaras, och att detsamma gäller luckan mellan 1773 och 1777 bekräftas av Wargentins anteckning i slutet af protokollet för sistnämnda år, att han icke erinrade sig mer än några få af de under året antagna ämnessvenner.

Den här meddelade förteckningen gör således icke anspåk på fullständighet. Numreringen är gjord af utgifvaren, som äfven tillagt biografiska data, där sådana kunnat utrönnas. Protokollens knapphändiga uppgifter — förnamn och titulaturen saknas mycket ofta — hafva i många fall gjort personernas identifiering osäker eller helt och hållet omöjlig.

1 Se ofvan sid. 33.
1. Eric Carl Bergqvist. 1739\footnote{1}. Han antogs till akademiens kopparstickare och »eleve vid Academiens». 1740 \footnote{2} fick han företräde och meddelades honom, »att han i akademiens vid överläggningarna fick vara tillstådes, dock utan att något blanda sig i akademiens enskylta göromål, så framt han ej varde anmodad eller tillspord». F. 1711 \footnote{3}, d. 1781 \footnote{4}.

2. Pehr Adlerheim. 1740\footnote{5}. E. o. notarie i bergskollegium. Ledamot 1742 (nr 69).

3. Alexander Funck. 1740\footnote{6}. E. o. notarie i bergskollegium. Ledamot 1742 (nr 74).

4. Jesper Albrecht Benzelstierna. 1740\footnote{7}. Volontär vid fortifikationen, sedan löjtnant. F. 1716 \footnote{8}, d. 1743 \footnote{9}.

5. Anders Rudolf Durietz. 1740\footnote{10}. Sergeant vid kungl. gardet, slutl. generallöjtnant, friherre. F. 1722 \footnote{11}, d. 1792 \footnote{12}.


7. Per Abraham Örnsköld. 1741. E. o. notarie i bergskollegium, slutl. landshöfding, friherre. F. 1720 \footnote{14}, d. 1791 \footnote{15}.

8. Magnus Tiäder, adl. Stålsvärd. 1741\footnote{16}. Volontär vid fortifikationen, sederm. kapten. F. 1724 \footnote{17}, d. 1756 \footnote{18} (afträdd för delaktighet i 1756 års försök till statshvälfning).

9. Sven Rinman. 1741\footnote{19}. Auskultant i bergskollegium. Ledamot 1753 (nr 140).

10. Jacob Funck. 1742\footnote{20}. Volontär vid fortifikationen; sedan först kapten i fransk tjänst, därefter brigadier i portugisisk tjänst. Afgick 1768 med portugisiska trupper till Brasilien; slutl. åter i svensk tjänst, öfverste vid fortifikationen. F. 1716, d. 1788 \footnote{21}.

11. Carl Leijel. 1742\footnote{22}. E. o. notarie i bergskollegium. Ledamot 1745 (nr 88).

12. Hans Jacob Gahn. 1742\footnote{23}. Auskultant i bergskollegium, slutl. landräntmästare i St. Kopparbergs län. F. 1719 \footnote{24}, d. 1782 \footnote{25}.

13. Lars Georgsson Malm. 1742\footnote{26}. Auskultant i bergskollegium.

14. Lars Westrell. 1742\footnote{27}. Auskultant i bergskollegium, slutl. bruksinspektör vid Leufstaverken. F. 1720, d. 1785 \footnote{28}.
15. Fredrik Sparre. (Antagl. invald 1743 el. 1744.)
Grefve, konduktör vid fortifikationen, titul. hofintendent. Testame-
terade sin kvarlåtenskap till akademien, som 1762 läst öfver honom slå
en medalj. F. 1723 7/12, d. 1747 3/12.
Ä. 1746 3/12 af O. Celsius d. y.
E. o. kanslist i justitierevisionen. Möjliga: Salomon Stichæus,
F. 1714 14/4, kallade sig Cederwald, var 1756 landssekreterare i
Helsingfors och titul. assessor; d. 1790 37/1.
Volontär vid fortifikationen, slutl. major. F. 1722 8/10, d. 1780 11/6.
Konduktör vid fortifikationen. Ledamot 1790 (nr 255).
Konduktör vid byggnadsstaten i Stockholm, slutl. stadsarkitekt. F.
1726 6/4, d. 1804 3/5.
Med. studiosus. Antagl. Olof Malmsten, student, disputerade
under J. G. Wallerius: »De historiæ naturalis usu medico«; sederm.
sidenfångare i Stockholm, titul. direktör. (Jfr utdrag af aks prot.
1747 14/3, tryckt af Th. M. Fries som anmärkning i Linnés bref,
afd. 1, D. II, s. 96.) F. 1717 13/12, d. 1790 33/1.
Kammarskrivare i krigsskollegium, slutl. krigsråd. F. 1723 20/8, d. 1777.
22. Pehr Lehnberg. 1746 20/4.
Matheseos studiosus. Ledamot 1753 (nr 135).
Auskultant i kommerskollegium, sederm. lektor vid schäferskolan å
Högentorp. F. 1724, d. 1787 28/5.
Med. studiosus, slutl. assessor i collegium medicum. F. 1718, d. 1770 13/2.
Rekommenderades till inval »för sina goda kunskaper och som oeco-
nomus«. Kontorskrivare i riksbanken, slutl. bankokommissarie.
F. 1718 12/10, d. 1784 37/4.
Slutl. major. F. 1727, d. 1784 31/4.
27. Carl Leuhusen. 1747 17/1.
Friherre, e. o. kanslist i utrikesexpeditionen, slutl. kansliråd. F.
1724 17/4, d. 1795 33/1.
28. Evald Ziervogel. 1747 20/5.
Vicebibliotekarie vid Uppsala universitet, slutl. titul. professor; numis-
matiker. F. 1728 31/9, d. 1765 13/6.

1 I åminnestelet heter det: »Då Kongl. Vetenskaps Academien hade beslutit att antaga
någre skickelige ynglingar, hvilka, såsom kännesvänner, skulle vara tillstådes vid dess sam-
manträden, blev vår greve en ibland de första, omedan Academien ville nyttja honom såsom
ett mönster för alla dem, hvilka framdeles skulle göra sig förtjänst till samma heder.«
29. Lars Alstrin. 1747½./.
   Auskultant i bergskollegium, slutl. bergmästare. D. 1775.

30. Johan Christopher Stricher. 1747½./.
   Studiosus; slutl. kyrkoherde i Karlshamn och prost. F. 1726 2½./., d. 1792 24½./.

31. Eric Elff. 1747 18½./.
   Med. kandidat, slutl. assessor i collegium medicum. F. 1718, d. 1761 i maj.

32. Jonas Apelblad. 1747 18½./.
   Docent i österländska språk vid Uppsala universitet, slutl. titul. lagman. F. 1717, d. 1786 17½./.

33. Nils Harald Silfversparre. 1747½./.
   Löjtnant vid artilleriet, slutl. major. F. 1722 2½./., d. 1796 25½./.

34. Wilhelm Nordenhielm. 1747½./.
   Auskultant i Svea hofrätt, slutl. assessor. F. 1727 14½./., d. 1777 14½./.

35. J. Fr. Bauer (eller Baur). 1747 3½./.
   Garfvare; förfärdigade termometrar och anställd meteorologiska observationer.

36. Fredric Hasselqvist. 1747 15½./.
   Med. doktor. Ledamot 1751 (nr 128).

37. Johan Gustaf Hallman. 1747 15½./.
   Kungl. hofmedikus, slutl. assessor i collegium medicum. F. 1726 2½./., d. 1797 10½./.

38. Gustaf Ribbing. 1747 2½./.
   Friherre, presidentssekreterare i kanslikollegium, slutl. kansliråd. F. 1719 19½./., d. 1811 10½./.

39. Lars Anton Borg. 1747 3½./.
   Mag. docens i Lund (i philosophia naturalis och physica experimentalis), slutl. kontraktsprost. F. 1727 18½./., d. 1806 27½./.

40. Anders Hellant. 1747 13½./.
   Ledamot 1750 (nr 125).

41. Henric von Bahr. 1747 3½./.
   Hofjunkare, slutl. kammarherre. F. 1723 3½./., d. 1783 25½./.

42. Samuel Schröder, adl. Schrödersterna. 1747 3½./.
   Auskultant i bergskollegium, slutl. bergsråd. F. 1720 19½./., d. 1779 3½./.

43. Daniel Thunberg. 1747.
   Byggmästare vid fästningsverken i Finland. Ledamot 1759 (nr 160).

44. Carl Alexander von Ungern Sternberg. 1747 17½./.
   Friherre, kanslirunkare, slutl. minister i Köpenhamn. F. 1724 23½./., d. 1790 17½./.

45. Fredrik Rosenborg. 1747 17½./.
   Löjtnant vid artilleriet, slutl. öfverste. F. 1726 19½./., d. 1806 18½./.

46. Johan Fredrik Dalman. 1747 24/19.
   Konduktör, slutl. major vid amiraliteten. F. 1726 31/3, d. 1809 9/4.

47. Carl Lehnb erg. 1747.
   Glasslipare. Ledamot 1756 (nr 152).

   Auskultant i bergskollegium, sederm. e. o. notarie dästades. D. 1758
   i febr.

   Auskultant i Svea hofrätt, sederm. brukspatron. D. 1792 6/4, i 77:e
   året.

50. Jonas Boding. 1747 14/11.
   Oeconomiae studiosus, slutl. kyrkoherde. F. 1726, d. 1799 11/6.

51. Gustaf Westbeck. 1747 14/11.
   Oeconomiae studiosus, slutl. kyrkoherde i Sorunda. F. 1725, d. 1800 18/1.

52. Johan Brauner. 1747 14/11.
   Friherre, hofjunkare. Ledamot 1752 (nr 131).

53. Herr Carlberg. 1747 28/11.

54. Olof Friberg. 1747.
   Philos. magister, slutl. »fabrikör, hållkarl«. D. 1755.

55. Johan Gustaf Angerstein. 1747 19/12.
   Auskultant i bergskollegium, slutl. brukspatron. F. 1715 18/5, d.
   1758 28/5.

   Geschworner. Ledamot 1753 (nr 139).

   Auskultant i bergskollegium, sederm. e. o. notarie dästades.

   Auskultant i bergskollegium, slutl. bergsråd. F. 1727 28/9, d. 1779 16/10.

   Kadett vid artilleriet, slutl. kapten. F. 1724 23/1, d. 1780 32/5.

60. Bengt Ferner. 1748 9/4.
   Astronomie observator i Uppsala. Ledamot 1756 (nr 148).

   Friherre, hofjunkare, slutl. kammarherre, landshöfding. F. 1734 23/7,
   d. 1798.

   Student, sederm. med. licentiat, veterinär. F. 1722, d. 1777.

63. Carl Henrik Felff. 1748 20/4.
   Notarie i Stockholms stads byggnadskollegium. F. omkr. 1710, d.
   1754 20/17.
64. Patrik Alströmer. 1748 1/6.
Son af kommerserådet. Ledamot 1774 (nr 207).
Student, slutl. häradshöfding. F. 1726 2/2, d. 1800 2/7.
Student, sederm. notarie vid Stockholms bokauktionskammare. F.
1716 21/12, d. 1784 18/6.
Fältskärgesäll.
68. Johan Jennings. 1748 1/7.
Kornett. Ledamot 1756 (nr 153).
Med. studiosus, slutl. praktiserande läkare i Göteborg. F. 1734, d.
1790 1/6.
70. L. Tunen. 1748.
Författare till en afhandling om potatis i 1749 års almanacka (Lunds
horisont).
71. Nils Rosenstierna. 1748.
Volontär vid Ostgöta kavalleri. F. 1732 27/8, d. 1811 11/1.
Styrman och astronomie studiosus, sederm. löjtnant vid amiralitetet.
73. Fr. Felt. 1748 31/9.
Ritare.
74. Gerhard Boltenhagen. 1748.
Död som fältskär under pommerska kriget.
75. Christoffer Manderström. 1748 1/10.
Student, slutl. hofmarskalk. F. 1727 2/12, d. 1788 1/9.
76. Fredric Sparre. 1748 19/10.
Friherre. Ledamot 1779 (nr 221).
77. Jacob Faggot Jacobsson. 1748 14/11.
Student, sederm. ingenjör i landtmäterikontoret. F. 1735 7/10, d.
1763 31/8.
78. Gustaf Nordstedt. 1749.
Phil. magister, slutl. kyrkoherde i Ryd och Näs af Skara stift. F.
1728, d. 1784.
Friherre, protokollsekreterare. Ledamot 1774 (nr 203).
80. Fredrich Mallet. 1749 13/2.
Math. studiosus. Ledamot 1759 (nr 159).
81. Gerhard Meijer. 1749.
Son af öfverdirektören (nr 52); efterträdde fadern som styckgjutare.
F. 1728 27/2, d. 1797 21/4.
82. Henric Wilhelm Peijl. 1749.

   Inspektor. Ledamot 1754 (nr 142).

   Antingen Joel Gripensterna, e. o. kanslist vid inrikes expeditionen, slutl. friherre (F. 1720 21/6, d. 1758 22/6) eller Fredrik Gripensterna, sergeant vid artilleriet, slutl. friherre, hofjägmästare (F. 1728 7/12, d. 1804 29/6).

   Hofjunkare, slutl. landtråd. F. 1726 7/12, d. 1769.

86. Fredrik von Stenhagen. 1749 4/.
   E. o. kanslist i kanslikollegium, slutl. landshöf ding. F. 1732 18/7, d. 1816 24/6.

   Sekreterare i rikets ständers bank. F. 1730, d. 1764 7/8.

   Volontär vid fortifikationen.

   Student, slutl. bergsråd. F. 1750 10/10, d. 1788 24/9.

   Vid jämförelse med nr 100 nedan synes det antagligt, att här afses rikshistoriografen Jacob Wilde (F. 1679 i nov., d. 1755 21/4), men å andra sidan är det foga troligt, att en så gammal man, hvilken dess utom redan 1741 skall ha varit blind, blifvit ämnessven.

91. Eric Aurén. 1749(7).
   Student. Möjligen Ericus Aureus, stud. Smol. 1738, sedan aus- kultant i Svea hofrätt, landtbrukare. F. 1718 13/7(9), d. ?

92. Eric Gustaf Lidbeck. 1749(7).
   Medicin adjunkt i Lund. Ledamot 1755 (nr 144).

93. Göran Johan Fineman. 1750 16/2.
   Landtmäster. F. 1719 9/6, d. 1776.

   Phil. mag., komminer vid finska församlingen i Stockholm, sederm. kyrkoherde i Wånå af Åbo stift. D. 1765.

   Skeppskapten, sedan grosshandlare i Stockholm. F. 1721, d. ?

   E. o. kanslist i kanslikollegium, slutl. statskommissarie, kammar- herro. F. 1732 7/10, d. 1794 15/6.

97. Jacob Röding. 1750 13/5.
   E. o. amanuens i kungl. biblioteket, slutl. kommissarie i Danzig. F. 1725 12/7, d. 1782 17/13.
98. Abraham Wilhelm Burman. 1750.
Auskultant i bergskollegium, slutl. bergmästare i Västernorrland.
F. 1728, d. 1791 4/5.

Botan. studiosus, amanuensis vid vetenskapsakademien, sedern. kam-
marskrivare i krigskollegium. Omtalas 1761 20/5 såsom ’en af de
äldste och flitigaste ämnesvenner’. Jfr nedan under amanuenser.

100. Anders Wilde. 1750 21/7.
»Herr Wilde sonen«; slutl. kungl. bibliotekarie, kansliråd. F. 1725,
d. 1795 22/9.

»Styrman på ett ostindiskt skepp«. Ledamot 1761 (nr 167).

Med. doktor, slutl. provinsialläkare i Östergötland. F. 1716 24/6, d.
1792 12/9.

103. Olof Söderberg. 1750.
Phil. mag., landsförvist 1756, utnämnd professor i Halle. F. 1728,
d. 1758 (genom drunckning under resa från Köpenhamn till Lübeck).


105. Daniel Rolander. 1750.
Student, Linnés bekante lärjunge, reste i Surinam. (Jfr Linnés bref,

106. Anders Swab. 1750(?).
Hofjunkare. Ledamot 1753 (nr 138).

107. Casten Julius Salberg. 1750(?).
Hofapotekare. F. 1723 18/6, d. 1792 8/6.

Stud. astron. Möjligen Fredrik Bremer, student i Lund, aus-
kultant i bergskollegium 1751 11/6.


Mathem. studiosus, slutl. landtmätare i Kalmar län. (Om honom se

111. Erik Tuwén. 1751 11/6.

Kadett, slutl. major vid artilleriet. F. 1732 16/4, d. 1793 28/3.

Kadett, slutl. kapten. F. 1730, d. 1768 9/11.
Friherre, kungl. sekreterare. F. 1731, d. 1783 8/4.


Major. F. 1721 28/4, d. 1767 18/4.

Auskultant i kommerskollegium, sedan vice notarie därstådes.

118. Brander. 1751.  
Handelsman.

Magister och math. studiosus. F. 1729, d. 1753.

120. Samuel Chydenius. 1751 23/4.  
Fil. magister, sedom. e. o. adjunkt i kemi och mineralogi vid Åbo universitet. F. 1727, d. 1757 11/7.

121. Claes Bleckert Trozelius. 1751 9/12.  
Docens vid Uppsala akademi, sedom. ekonomie professor i Lund, slutl. kyrkoherde i Hardeberga och Södra Sandby af Lunds stift. F. 1719 23/7, d. 1794 3/11.

Studiosus historiae naturalis, slutl. med. doktor. D. 1765, 43 år gammal.


Friherre. Ledamot 1786 (nr 239).


Slutl. kontreamiral. F. 1737 21/3, d. 1801 26/3.

En son till kapellmästaren J. H. Roman. Cancellist (bokhållare) hos kommerserådet Rob. Finlay. F. 1732 18/6, d. 1757 24/12.

128. Svederus. 1751 30/11.  
Kammarskrivare i krigskollegium.

129. Andreas Philip Tidström. 1752.  
Fil. magister, slutl. adjunkt i kemi vid Uppsala universitet. F. 1723, d. 1779 7/10.

130. Jonas Kjernander. 1752(?).  
Provinsialläkare i Västergötland, slutl. kungl. lifmedikus. F. 1721 24/6, d. 1778 28/3.
131. Adam Otto Lagerberg. 1752(1). 
Grefve, e. o. kanslist i kungl. kanslist, slutl. landshöfding. F. 1729 18/9, d. 1798 30/1.

Auskultant i bergskollegium. Ledamot 1774 (nr 205).

Kamrararen Samuel Schultze (ledamot nr 81) hade en son Olof, f. 1736 18/10.


Konduktör vid fortifikationen, slutl. öfverste. F. 1728 11/1, d. 1807 24/1.

Underlöjtnant vid artilleriet, slutl. öfverste. F. 1728 11/9, d. 1802 18/1.

Antagligen densamma Hans Jakob Gahn, som redan 1742 antagit till ämnessven (nr 12).

Kommissarie, slutl. föreståndare för bergskollegii laboratorium mechanicum och direktör vid modellkammaren. F. 1711, d. 1783 1/4.


Auskultant; hofrättsnotarie. F. 1730 7/10, d. 1759.

Trädgårdsmästareålderman.

Konduktör vid fortifikationen, slutl. löjtnant. F. 1727 17/12, d. 1764 29/4.

143. Edvard Ulric Hauswolff. 1752 31/7.
Kornett, slutl. major. F. 1735 29/4, d. 1784 29/3.

144. Carl Estenberg. 1752 24/1.
Auskultant i Svea hofrätt, slutl. hofrättsråd. F. 1728 21/1, d. 1815 13/5.

145. Per Zetzel. 1752 13/6.
Med. doktor. Ledamot 1756 (nr 149).

Möjligen Johan Gabriel von Duben, hofjunkare, auskultant i Svea hofrätt (f. 1722, d. 1797 19/3), eller hans bror Henrik Jacob von Duben, slutl. hofmarskalk (f. 1733, d. 1806 31/3).
Sekreterare, slutl. fullmäktig i Rikets Ständers manufakturkontor, titul. rådman. D. 1763.

148. Lindwall. 1752 19/7.
Sjökapten, uppfinnare av förbättrade skeppspumpar.

149. Herr Hermelin. 1753 18/1.
Antingen Johan Gustaf Hermelin (f. 1728 12/13, d. 1797 5/1) eller Carl Johan Hermelin (f. 1731 1/1, d. 1763 22/1), båda kungl. lifdrabanter och förvisade ur riket för delaktighet i 1756 års försök till statshälfnings.

150. Samstedt. 1753 18/1.
Finsk student. Möjligen Mathias Samstedt, provinsialschäfer i Åbo och Björneborgs län. F. 1713, d. ?


152. Jonas Adolf Liljeqvist. 1753 18/5.
Student, slutl. bergmästare i Finland.

Auskultant i kommerskollegium, slutl. stadsfiskal i Stockholm. F. 1724 2/7, d. 1812 39/5.

Hofjunkare. F. 1738, d. 1762 13/9.

155. Åman (före 1754).
En ämnessven med detta namn insände 1754 11/4 en beskrifning om snöripan, som ej blev tryckt i akademiens handlingar.

156. Jacob von Heland. 1754.
Konduktör vid fortifikationen, slutl. kapten. F. 1729 2/2, d. 1773 18/2.

Auskultant i bergskollegium. Ledamot 1773 (nr 200).

158. Herr Gadelberg. 1754.

Student, slutl. komminister i Skånealla af ärkestiftet. F. 1730 14/9, d. 1778 38/1.

Grefve, slutl. assessor i kommerskollegium. F. 1743 39/1, d. 1789 19/10.

Grefve, slutl. president i kammarrätten. F. 1741 10/10, d. 1811 5/4.

162. Fredrik Silfverstolpe. 1754 31/9.
Sekreterare, slutl. bankkommissarie. F. 1732 18/9, d. 1812 22/9.

Auskultant i bergskollegium, slutl. notarie därstädes. F. 1732 4/9, d. 1759 12/10.
Filk. magister, slutl. kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm samt i Bromma. F. 1733 1/4, d. 1793 i slutet af året.

»Musikanten Seliger«. Organist och klockspelare vid tyska kyrkan i Stockholm. D. 1778 i april, 49 år gammal.

166. Gustaf Philip Creutz. 1754 23/11.
Greve, e. o. kanalist i kungl. kansliet. Ledamot 1784 (nr 225).

»Unge herr Logie«, son af svenska konsuln i Alger Georg Logie; e. o. kanalist i kommerskollegium.

Underlöjtnant vid artilleriet, slutl. öfverste. F. 1726 18/3, d. 1792 22/1.

169. Jean Le Febure. 1755 18/1.
Slutl. brukspatron och bergsråd. F. 1730 11/12, d. 1805 7/4.

170. Kapten Winblads son. 1755 2/2.

171. Magnus Hedin. 1755 11/12.
Chirurg, studiosus, slutl. prosector vid anatomiska inrättningen i Stockholm. F. 1725, d. 1766 11/12.

172. Jacob Gabriel Gyllenborg. 1755 5/12.
Greve, auskultant i bergskollegium, slutl. assessor därtädes. F. 1731 5/11, d. 1778 7/12.

Vice bergmästare, slutl. bergsråd. F. 1733 28/6, d. 1791 1/2.


175. Anton Rolandsson Martin. (Före 1750).
Med. kand., Sveriges förste Spetsbergsfarare. F. 1729 3/6, d. 1786.

176. Pehr Adrian Gadd. (Före 1756).
Docens i Åbo. Ledamot 1759 (nr 162).

Auskultant i bergskollegium, slutl. assessor därtädes. F. 1731 11/12, d. 1783 13/1.

Antagl. Peter Niclas von Gedda, hvilken redan 1751 antogs till ämnessven (nr 124).

Auskultant i bergskollegium, slutl. bergsråd. F. 1727 31/1, d. 1790 19/5.

180. Carl Alexander Clerck. (Före 1757).
Kommissarie. Ledamot 1764 (nr 169).
181. **Eric Ruuth.** 1757\(^{17/12}\).

182. **Ahlgren.** 1766\(^{12/3}\).
- Sekreterare. Möjlig: Nils Ahlgren, auskultant i Svea hofrätt, sederm. notarie vid Stockholms auktionskammare. F. 1736, d. 1797\(^6/4\).

183. **Samuel Gustaf Hermelin.** 1766\(^{12/8}\).
- Stipendiat i bergskollegium. Ledamot 1773 (nr 191).

184. **Adolf Ludvig Carleson.** 1766\(^{16/6}\).
- Hofjunkare, slutl. öfverstelöjtnant. F. 1747\(^{12/7}\), d. 1797\(^{12/11}\).

185. **Gustaf Johan Ehrensvärd.** 1766\(^{18/4}\).
- Friherre, fänrik vid arméns flotta, slutl. envoyé i Berlin. F. 1746\(^{28/2}\), d. 1783\(^{24/2}\).

186. **Nils Landerbeck.** 1766\(^{10/4}\).
- Student. Ledamot 1786 (nr 234).

187. **Carl Bernhard Wadström.** 1766\(^{18/8}\).
- Student, slutl. öfverdirektör vid kontrollverket. F. 1746\(^{19/4}\), d. 1799\(^8/4\).

188. **Frans Bedoire.** 1767\(^{28/1}\).
- Brukspatron. F. 1737, d. 1776.

189. **Olof Samuel Tempelman.** 1767\(^{28/9}\).
- Student, slutl. professor vid konstakademien och hofarkitekt. F. 1745\(^{21/2}\), d. 1816\(^{27/2}\).

190. **Martin Christian Wilhelm Stützer.** 1767\(^{28/1}\).
- Stadskirurg, ledamot av kirurgiska societeten i Stockholm. F. 1727, d. 1806\(^{13/12}\).

191. **Pehr Strandman.** 1767\(^{28/1}\).
- Historiae naturalis demonstrator i Stockholm, slutl. biträdande grufmedicus i Falun. F. 1743\(^{23/12}\), d. 1779\(^{14/3}\).

192. **Casström.** 1767\(^{11/4}\).
- Student.

193. **Johan Isac Adelsvärd.** 1767\(^{13/4}\).
- Auskultant i bergskollegium, hofjunkare. F. 1747\(^{11/9}\), d. 1770\(^{32/6}\).

194. **Johan Niklas Hultman.** 1767\(^{13/5}\).
- Auskultant i bergskollegium, slutl. brukspatron. F. 1742, d. efter 1789.

195. **Adolph Murray.** 1767\(^{13/6}\).
- Med. studiosus. Ledamot 1780 (nr 222).

196. **Fredrik Ziervogel.** 1767\(^{25/9}\).
- Hofapotekare. F. 1727\(^{21/6}\), d. 1792\(^{28/2}\).

197. **Pehr Fredrik Lenngren.** 1767\(^{17/7}\).
- Chirurg. studiosus, slutl. regementsfältskär vid änkedrottningens regemente och med. doktor. F. 1747\(^{11/7}\), d. 1805\(^{14/5}\).
   Med. studiosus, slutl. assessor i collegium medicum och förste fältme-
   dicus vid armén i Finland. F. 1746 4/10, d. 1790 2/12.

   Apotekare, innehavare af apoteket Engelen i Stockholm. F. 1731 19/4,
   d. 1810 18/4.

   *Unge gref Magn. Fr. Brahe*; slutl. en af rikets herrar. F. 1756 12/4,
   d. 1826 12/12.

   Kammarkviffare i kammarkollegium, slutl. kammarrevisionsråd. F.
   omkr. 1732, d. 1793 12/5.

   Med. kandidat, slutl. assessor i collegium medicum. F. 1743 22/4,
   d. 1784 22/12.

203. Weser. 1767 18/11.
   Notarie, den föregåendes bröder. Antagligen: Jacob Weser, se-

   Auskultant i bergskollegium. Ledamot 1795 (nr 275).

   Med. doktor, tillf. artis obstetriciae adjunkt och andre läkare vid
   allmänna koppypmningshuset i Stockholm. D. 1769 i november, 31
   år gammal.

   Med. doktor. Ledamot 1782 (nr 224).

207. Apotekaren Collin. 1769 21/1.
   Antagligen Lars Collin, hvilken redan 1767 antagits till ämness-
   sven (nr 198).

208. Carl Abraham Askergren. 1769 21/2.
   Bokhandlare, sedan hofbokhandlare. D. efter 1796.

   Vice ingenjör, auskultant vid landtmäterikontoret. F. 1735, d. 1774.

   Auskultant i Stockholms rådstuga, slutl. kommissarie i generalassi-
   stenskontoret. F. 1747 12/12, d. 1812 9/9.

   Ämnessven i masmästeriet, slutl. öfvermasmästare. F. 1741 3/6, d.
   1796 18/5.

   Fäldr. slutl. kapten. F. 1741 7/8, d. 1817 50/5.

¹ Antagligen är det genom förväxling med denne som i åks protokoll 1770 2/2 (hans
fader?) Olof Gerdes omtalas såsom ämnessven. Den sistnämnda, f. 1711, d. 1786, var
landtmätare i Uppland och författare i Handlingarna för 1771 af en »Förklaring huruvida Luckt
af Hampa fördrifter Klimast«.
188
ÄMNESSVENNER

213. Lars Herman Gyllenhaal. 1769 1/4.
  »En ung Gyllenhaal«. Landthushållare. F. 1757 10/10, d. 1830 2/3.

  Vice notarie i kommerskollegium, slutl. häradshöfding och titul. lage-
  man. F. 1751 6/9, d. 1808 1/10.

  »Herr Preśidis unge och välartade son«. Slutl. kapten. F. 1759, d.
  1798 14/4.

  E. o. notarie i slottarrätten, slutl. expeditionsskribent. F. 1752 17/3,
  d. 1806 11/10.

217. Anders Gustaf Barchæus. (Före 1770.)
  Auskultant i Svea hofrätt, slutl. hierark och titul. lag-
  man. F. 1751 8, d. 1808 Vio-

218. Erik Nordwall. 1770 12.
  Student. Ledamot 1794 (nr 273).

219. Henrik Lemström. (Före 1771.)
  Fil. magister. F. 1740, d. 1771 i juni. »Det var en besynnerlig män-
  niska, med mycket snille, men som trodde sig kunna förkalla alt
  hvad andra hålla för oplösliga knutar uti naturalkunnheten, såsom gravita-
  tionskraften, magnetismus m. m. Många af hans lika besynnerliga
  skrifter uti oeconomicis och politicis äro tryckte« (Ak’s prot.
  1771 19/6).

220. Herr Wiebe. (Före 1771.)
  Skänkte akademien en bok, men beklagade sig »ofver sin stora nöd
  och torftighet under sin långvariga sjukdom«, hvarför akademien
  1771 9/6 beslöt att ersätta honom bokens värde. Möjligren Johan
  Didrik Wiebe, vicenotarie i Svea hofrätt. D. 1773 i september.

221. Fredrik Magnus Piper. 1771 9/6.
  »Son af hofintendenten«. Slutl. öfverintendent. F. 1746 1/4, d. 1824 22/3.

  Komminister. Ledamot 1778 (nr 214).

223. Daniel Djurberg. (Före 1772.)

  Kornett. F. 1755 22/6, d. 1785 12/5.

225. Unge herr Brandel. 1772 19/12.

226. Johan Lindwall. 1772 14/12.
  Med. doktor, slutl. provinsiallärare i Blekinge och stadsfysikus i Karls-

227. Daniel Henrik Söderberg. 1772 18/12.
  Med. kandidat, slutl. läkare i Eskilstuna. F. 1750 28/6, d. 1781 10/10.

228. Israel Lannér. 1773 17/2.
  Kanslist i kanslikollegium och aktuarie i collegium medicum, slutl.
  assessor. F. omkr. 1737, d. 1799 24/3.
229. Olof Christian Hartwich. 1773 17/12.
Bokhållare i växelbankens transporträkningskontor, slutl. bankokom-
missarie. F. 1733, d. 1812 21/12.

230. Nils von Rosenstein. (Före 1774.)
Hofjunkare. Ledamot 1788 (nr 248).

231. Paul Eric Boberg. 1777.
Pagehofmästare, slutl. revisor i kammarätten. D. 1809 24/1, 61 år
 gammal.

232. Johan Rosir. 1777.
Friherre, student, slutl. protokollsekreterare. F. 1758 28/12, d. 1786 1/11.

Student, slutl. stadsnotarie i Stockholm. F. 1756 4/1, d. 1819 27/10.

Student, slutl. bankokommissarie. F. 1757 28/8, d. 1805 2/8.

235. Thure Gustaf Wennberg. 1777.
Student, slutl. sekreterare i öfverintendantsämbetet och kungl. arki-
tekt. F. 1759 1/7, d. 1818 31/1.

236. Erik Magnus Wennberg. 1777.
Slutl. bergsfogde i Gäfleborgs och Västernorrlands län samt disponent
för Ljusneverken. F. 1762 19/2, d. 1837 14/1. (Nr 233—236 voro bröder.)

237. En ung Berger. 1777.

238. Pehr Dubb. 1778 18/2.
Med. licentiat. Ledamot 1795 (nr 274).

239. Pehr Gabriel Rudbeck. 1778 18/2.
Auditör, slutl. borgmästare i Norrtälje. F. 1756, d. 1826 19/11.

Fil. magister. Ledamot 1801 (nr 303).

Auskultant i bergskollegium. Ledamot 1812 (nr 346).

Underskepsbyggmästare i Karlskrona, slutl. öfverste vid flottornas
konstruktionskår. F. 1755 19/6, d. 1817 7/6.

243. Carl Fredrik Palmqvist. 1783 18/2.
Friherre, slutl. kapten vid fortifikationen. F. 1763 19/19, d. 1833 18/3.

244. Pehr Afzelius. 1784 4/2.
Med. licentiat. Ledamot 1804 (nr 320).

Slutl. kanslist i justitie-revisions-expeditionen. F. 1764 13/5, d. 1828 31/5.

246. Benjamin Sandels. 1784 18/2.
Hofjunkare, slutl. vizepresident i bergskollegium. F. 1763 18/6, d.
1831 25/6.
Med. kandidat, slutl. professor, läkare i Stockholm. F. 1762½/11, d. 1824½/1.

Bataljonspredikant vid artilleriet, slutl. kyrkoherde i Österby och Garn af ärkestiftet, kontraktsprost. F. 1759½/5, d. 1823½/9.

Med. studiosus, slutl. kungl. förste lifmedikus. F. 1769½/5, d. 1814½/12.

Löjtnant vid artilleriet. Dömd 1792 för delaktighet i Gustaf III:s mord till förlust af adelskap och evig landsflykt; kallade sig sedan Gyllenburg (Gylenbourg). F. 1767½/1, d. 1815.

251. Jonas Alström. 1789½/5. 
Friherre, sederm. kopist i inrikesexpeditionen. F. 1769½/6, d. 1845½/4.

252. Fredrik Johan von Hermansson. 1791½/5. 
Son till dåv. preses. Sederm. auditör. F. 1776½/6, d. 1834½/4.

253. Magister Hällström. 1796½/11. 
Endera af bröderna Carl Peter eller Gustaf Gabriel Hällström, den förre ledamot 1804 (nr 309), den senare ledamot 1808 (nr 329).

254. Samuel Liljeblad. 1801½/12. 
Med. doktor, slutl. professor Borgströminsianus i Uppsala. F. 1761½/13, d. 1815½/4.

255. Georg Wahlenberg. 1801½/12. 
Med. studiosus. Ledamot 1808 (nr 327).

256. Daniel Erik Næzén. 1804½/1. 
VII.

AKADEMIENS FUNKTIONÄRER OCH TJÄNSTEMÄN.

A.

AKADEMIENS STYRELSE OCH FÖRVALTNING.

Preses.

Carl Linnaeus blev d. 2 juni 1739 genom lottning mellan de närvarande stifterne utsedd till akademiens förste »Präsidens« — benämningen »Präses« infördes först 1741 — och åt lotten allena anförtradde de äldsta grundreglerna utslagsrätten vid besättandet af det viktiga ämbete, hvars innehavare borde »medelst sin flit, åhåga samt desse reglors och författningars noga efterlefnad, gifva lif och anda åt alla för-rättningar«. En annan valordning infördes genom 1741 års grundregler, hvilka i Cap. III § 1 stadga följande:

Vid Präsidis val förhållas sålunda. Alla de ledamöter, som ingivit deras försäkringsskrifter och i följe af den 15. § i 1:sta Cap. varit tre månader Academiens medlemar, anteka hvär för sig på sedlar fyra sådana personers namn, hvilka varit ett år ledamöter och åro närvarande. Sedan de fläste rösterne således utmärkt candidater, skrida de samma till lottning, och är den Preses, som lotten faller på.

Detta kombinerade förfarande af val och lottning bibe-hölls oförändradt ända till 1820, då presesvalet gjordes be-
roende af enkel omröstning, och lottnings inträdde endast vid lika röstetal.

»Presidis sysla är», enligt 1741 års grundregler, »at hand-hafva Academiens reglor, at tala i Academiens namn vid de tilfällen, det ärfordras, samt at tilse, det invärtes hushålningen af värket är i sin behöriga ordning«. Därjämte skulle afgående preses till sin efterträdare afgifva ett slags redogörelse för hvad som under hans ämbetstid passerat i akademien, men oaktadt det stadgades, att ingen preses finge undandraga sig denna skyldighet, så fram till han »vill framdeles åga hopp at beklada detta vigtiga och angelägna ämbetets«, så finner man endast under de allra första åren af akademins tillvaro dyliga redogörelser fogade till protokollen såsom ett slags register till dessa.\(^1\) Stadgandet upplifvades visserligen, i något förändrad form, genom 1820 års grundregler, men torde ej ha blivit tillämpat på annat sätt än att årsberättelsen angående akademiens verksamhet upplästes af afgående preses. Däremot fortlefver den genom LINNÉ inforđa plågsen, att halla s. k. presidiital i nu gällande grundstadgars föreskrift, att afgående preses, sedan ny preses blivit utsedd, skall hålla föredrag öfver ämne efter eget val.

Vid akademins instiftelse öfverenskoms, att nytt preses-val skulle ske hvart fjärdedels år. Redan HÖPKEN fann under sin presidiitid, att denna tid »vore allt för kort för en president at alla inkommande saker skärskåda och uti behörig ordning bringa«. Han föreslog därför, d. 30 april 1740, att presidiet skulle utsträckas till ett halft år, men detta rönte en liñf opposition, i synnerhet af TRIEWALD, hvilken yttrade, att »som presidenten är sjelfva lifvet och själen af denna in-rättning, bör altså Academien vara omtänkt att utsöka en sådan, som är i stånd at sköta dess angelägenheter, och den som af andre sysslor är förhindrad, kan snarare slita sig lös i från dem et fjärdedels än et halft år«; för öfrigt, tillade han, »lärer af förfarenheten vara bekant, att ju längre tid man har til et arbetes förfärdigande, ju mera drager man ock tiden ut på långbänken«.

Akademien, som enligt det vedertagna uttryckssättet fann »detta vara en ganska öm sak«, beslöt at förslaget skulle någon tid hvila, och HÖPKEN lyckades blott delvis göra sin

---

mening gällande genom införandet i 1741 års grundregler af det alternativa stadgandet, att nytt presesval skulle ske »hvart fjärde dels eller halft år«.

Anledningen till att den kortare presidiitiden bibehölls, och att frågan om dess förlängning, när den omsider åter förekom, rönte motstånd åfven af Höpken, är förnämligast att söka däri, att den fungerande preses betraktades som ansvarig för, att ett kvartal af Handlingarna under hans tid skulle utkomma; och Handlingarnas regelbundna utgifvande kvartalsvis ansågs som ett huvudmoment i akademiens verksamhet. Då akademien slutligen, d. 26 april 1797, beslöt, »att presesom-byten hädanefter skola ske allenast två gånger om året, nämligen sex månader imellan hvarje«, så tillades det, att Handlingarna »icke dess mindre« skulle utgifvas kvartalsvis. Bland skäl för förändringen hade förslagställaren, Liliestråle, anfört, att den kortare tiden, »särdeles för en man, som har trågna embets- och andra syslor att sköta, icke väl medgåfve så fulkomligt utarbetande af presidiitalet, som prses sjelf gärna skulle vilja, derigenom Academien ej mindre än Publicum verkligen mycket kan förlora«; och »detta alena«, tillades det, »at probablement mer fullbordade presidiital kunde väntas, syntes vara tilräckligt motif för denna ändring, hälst då deremot ingen olägenhet å andra sidan kunde befaras«.

Det ettåriga presidiet infördes genom grundreglerna af 1820. Ehuru intet stadgadt hinder finnes för att en ledamot mer än en gång kan väljas till preses, har sådant därefter aldrig inträffat, under det att dess förinnan många innehade presesvårdigheten två gånger, några ända till tre, hvilket väl i viss mån berott af lottens inflytande på valet.

Listor i kronologisk ordning på dem, som varit preses, hafva meddelats dels i Rosenhanes historia (t. o. m. 1808), dels i A. J. Stahls Register öfver akademiens Handlingar (t. o. m. 1825). Att här intaga en sådan lista för tiden före 1821 har ej ansetts nödigt, så mycket mindre som i den ofvanstående ledamotsförteckningen uppgift införts om de tider resp. ledamöter fungerat som preses.

Preses fr. o. m. år 1821.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Precis</th>
<th>År</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>385.</td>
<td>A. G. Mörner</td>
<td>1826—27.</td>
</tr>
<tr>
<td>395.</td>
<td>C. Arosenius</td>
<td>1827—28.</td>
</tr>
<tr>
<td>405.</td>
<td>C. D. Skogman</td>
<td>1831—32.</td>
</tr>
<tr>
<td>365.</td>
<td>P. Lagerhjelm</td>
<td>1833—34.</td>
</tr>
<tr>
<td>403.</td>
<td>P. A. Tamm</td>
<td>1834—35.</td>
</tr>
<tr>
<td>376.</td>
<td>C. G. Spens</td>
<td>1835—36.</td>
</tr>
<tr>
<td>413.</td>
<td>J. O. Wallin</td>
<td>1836—37.</td>
</tr>
<tr>
<td>303.</td>
<td>N. G. Sefström</td>
<td>1840—41.</td>
</tr>
<tr>
<td>434.</td>
<td>J. A. Anckarsvärd</td>
<td>1841—42.</td>
</tr>
<tr>
<td>457.</td>
<td>S. Grubbe</td>
<td>1843—44.</td>
</tr>
<tr>
<td>410.</td>
<td>A. A. Retzius</td>
<td>1844—45.</td>
</tr>
<tr>
<td>475.</td>
<td>A. E. Ihre</td>
<td>1845—46.</td>
</tr>
<tr>
<td>446.</td>
<td>F. J. Wrede</td>
<td>1846—47.</td>
</tr>
<tr>
<td>442.</td>
<td>Th. Nathorst</td>
<td>1850—51.</td>
</tr>
<tr>
<td>469.</td>
<td>C. F. Akrell</td>
<td>1851—52.</td>
</tr>
<tr>
<td>452.</td>
<td>M. C. Retzius</td>
<td>1852—53.</td>
</tr>
<tr>
<td>495.</td>
<td>H. Reuterdahl</td>
<td>1853—54.</td>
</tr>
<tr>
<td>447.</td>
<td>J. Åkerman.</td>
<td>1854—55.</td>
</tr>
<tr>
<td>511.</td>
<td>B. von Beskow</td>
<td>1855—56.</td>
</tr>
<tr>
<td>477.</td>
<td>M. Huss</td>
<td>1856—57.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
478. C. J. Malmsten 1862—63.
459. C. H. Boheman 1863—64.
476. C. B. Lilliehöök 1864—65.
471. S. Lovén 1866—67.
480. N. J. Berlin 1867—68.
484. A. J. Erdmann 1868—69.
540. F. F. Carlson 1869—70.
487. F. T. Berg 1870—71.
558. L. G. De Geer 1873—74.
510. E. Edlund 1874—75.
561. C. F. Wærn 1875—76.
514. C. G. Santesson 1876—77.
522. P. H. Malmsten 1877—78.
508. J. E. Areschoug 1878—79.
492. B. E. Hildebrand 1879—80.
556. J. P. Arrhenius 1880—81.
551. A. E. Nordenskiöld 1881—82.
547. G. W. von Dübén 1882—83.
573. C. J. A. Skogman 1883—84.
612. C. O. Trollius 1884—85.
525. A. H. E. Fock 1885—86.
574. C. A. Ångström 1886—87.
583. E. A. Key 1887—88.
603. H. L. Forssell 1888—89.
576. C. A. Adelsköld 1892—93.
639. C. G. Hammarskjöld 1893—94.
646. R. Cronstedt 1894—95.
607. O. C. Lovén 1897—98.
617. V. B. Wittrock 1898—99.
Angående ställföreträdare för preses stadga de äldsta grundreglerna:

När Preses är sluk eller nödgad att förresa på någon kort tid, förvalte då den äldsta i ordningen af de i Stockholm närvarande des ämbete — — — men om han skulle begifva sig på någon långvarig resa eller blefve död, då skrides ofördrögeligen till ett annat val.

År 1820 ändrades detta så, att vid tillfälligt förfall för preses hans plats skulle intagas af den äldste närvarande ledamoten, samt att, om hindret varade mer än två månader, en »pro-preses« skulle af akademien utses.

En vice preses med förut bestämd funktionstid har tillkommit genom grundstadgarna af 1904; enligt dessa väljes han för ett år vid förstaordinarie sammankomst i maj bland de i Stockholm bosatta ledamöter, som innehafte presesbefattningen. Har vice preses förfall, företrädes han af den ledamot, som senast varit preses och som är oförhindrad att åtaga sig uppdraget.

Befattningen som vice preses har innehafs af:

682. K. A. H. Mörner 1908 13/₄—.
Akademiens seniorer.

Ehuru de efter invaldsdatum äldste i akademien icke beklädt någon annan befattning än, i äldre tider, den att vid förfall för preses eventuellt företräda hans ställe, må en förteckning över dessa ledamöter här införas under ofvanstående, af Rosenhane begagnade benämning.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Namn</th>
<th>Period</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>J. Alströmer</td>
<td>1739—61.</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>A. J. von Höpken</td>
<td>1761—89.</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>G. Sheldon</td>
<td>1789—94.</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>A. Bäck</td>
<td>1794—95.</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>A. Funck</td>
<td>1795—97.</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>O. af Acrel</td>
<td>1797—1806.</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>J. G. Wahlbom</td>
<td>1806—08.</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>D. Schulz von Schulzenheim</td>
<td>1808—23.</td>
</tr>
<tr>
<td>211</td>
<td>C. P. Thunberg</td>
<td>1823—28.</td>
</tr>
<tr>
<td>229</td>
<td>S. L. Ödmann</td>
<td>1828—29.</td>
</tr>
<tr>
<td>244</td>
<td>A. J. Hagströmer</td>
<td>1829—30.</td>
</tr>
<tr>
<td>265</td>
<td>J. P. Westring</td>
<td>1830—33.</td>
</tr>
<tr>
<td>268</td>
<td>A. Afzelius</td>
<td>1833—36.</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>M. Rosenblad</td>
<td>1836—47.</td>
</tr>
<tr>
<td>289</td>
<td>J. Svanberg</td>
<td>1847—51.</td>
</tr>
<tr>
<td>310</td>
<td>W. Hisinger</td>
<td>1851—52.</td>
</tr>
<tr>
<td>348</td>
<td>G. M. Schwartz</td>
<td>1852—58.</td>
</tr>
<tr>
<td>359</td>
<td>J. Bredman</td>
<td>1858—59.</td>
</tr>
<tr>
<td>382</td>
<td>H. P. Eggertz</td>
<td>1859—67.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
390. S. Nilsson 1867—83.
441. A. W. Ekelund 1883—85.
446. F. J. Wrede 1885—93.
471. S. Lovén 1893—95.
525. A. H. E. Fock 1901.
602. A. R. Åkerman 1914—.
Akademiens utskott, inspektioner, kommitéér.

Inspectura ærarii, Förvaltningsutskottet.

År 1758 uppdrogs åt vissa deputerade att utöfva inseende öfver akademiens »kontor«. Detta uppdrag, som i början var tillfälligt, öfverflyttades sedermera på ett utskott, som under namn af »Inspectura ærarii« handhade vården om akademiens ekonomiska angelägenheter. Serien af dess protokoll börjar år 1785. Ledamöternas antal och funktionstid voro obestämda; de afgångna ersattes, då behof af utskottets förstärkning gjorde sig gällande.

År 1820 bestämdes, att detta utskott under oförändrad benämning skulle bestå af preses, sekreteraren och tio valda ledamöter, af hvilka två hvarje år afgingo genom lottning, men kunde återvaljas. 1850 ändrades benämningen till »förvaltningsutskott«, och i st. f. förnyelsen på grund af lottning bestämdes, att de två till invalet äldsta ledamöterna årligen skulle underkastas omval. Efter 1904 består förvaltningsutskottet af preses, vice preses, sekreteraren, vice sekreteraren samt åtta ledamöter, valda för fyra år i sänder; två af dessa senare äro hvarje år i tur att afgå, men kunna återväljas.

Från år 1821 hafta, utom de själfskrifna — preses och sekreteraren — följande ledamöter suttit i Inspectura ærarii, resp. Förvaltningsutskottet:
Redaktionsutskottet.

Remiss af inlämnade afhandlingar till särskilt utsedda ledamöter har förekommit allt ifrån akademien sittelse. 1802 utsågs två deputerade (ÖDHELIUS och HÅLM) att jämte sekreterarne approbera memoirer, hvilka skola införas i Handlingarna. 1805 valdes härtill fyra andra ledamöter (HAGSTROM, SWARTZ, GEIJER och SVANBERG), och deras uppdrag förnyades de båda följande åren; åfven sedermera utsågs då och då särskilda deputerade för samma ändamål. Grundreglerna af 1820 införde »för utgifvandet af akademien Handlingar« ett Redaktionsutskott, bestående, jämte preses och sekreteraren,

G. F. Wirsén, 1821—27.
C. C. Arfwedson, 1821—26.
C. P. Lenngren, 1821—27.
S. A. Cronstrand, 1821—39.
C. E. v. Weigel, 1821—38.
C. Carlander, 1821—27.
G. Broling, 1821—32.
M. Rosenblad, 1825—44.
E. C. Traffenfelt, 1827—32.
C. D. Skogman, 1827—56.
G. Poppius, 1827—47.
C. Arosenius, 1828—30.
C. E. Gyldenstolpe, 1828—41.
J. P. Lefrén, 1829—33.
C. G. Spens, 1832—44.
P. Lagerhjelm, 1832—56.
A. Adlersparre, 1832—33.
E. af Edholm, 1834—49.
C. J. Ekström, 1834—49, 1856—60.
F. J. Wrede, 1838—76.
N. H. Selandar, 1839—70.
C. De Geer, 1841—49.
P. A. Tamm, 1844—49.
M. C. Retzius, 1844—66.
P. F. Wahlberg, 1848.
C. F. Akrell, 1850—61.
L. F. Svanberg, 1850—52.
J. A. v. Hartmansdorff, 1850—56.
J. J. Nordström, 1850—74.
F. T. Berg, 1850—86.
C. B. Lillichöök, 1854—76.
J. F. Fähræus, 1855—65.
B. E. Hildebrand, 1860—74.
A. H. E. Fock, 1861—87.
O. I. Fähræus, 1865—75.
E. Edlund, 1866—88.
N. J. Berlin, 1867—76.
F. F. Carlsson, 1874—75.
C. J. A. Skogman, 1874—99.
K. Styffe, 1874—97.
S. Lovén, 1875—91.
C. F. Wäern, 1877—94.
Hj. Holmgren, 1877—85.
Stenberg, 1877—84.
O. C. Troilius, 1882—92.
E. A. Key, 1884—1900.
A. E. Nordenskiöld, 1885—1901.
Hj. A. Abelin, 1886—90.
A. T. Almén, 1887—1900.
C. G. Hammerskog, 1889—97.
J. W. Arnberg, 1890—1900.
R. Cronstedt, 1892—1900.
G. Lindström, 1893—95.
A. R. Åkerman, 1894—1907.
C. Aurivillius, 1896—1901.
A. E. Törnebohm, 1898—1907.
M. G. Rotzius, 1898—1910.
G. R. Dahlander, 1899—1903.
P. E. Sidenbladh, 1900—13.
P. G. Rossén, 1900—08.
K. A. H. Mörner, 1900—
R. Almström, 1901—08.
G. F. Gilljam, 1902—05.
E. W. Dahlgren, 1902—
A. Lindstedt, 1903—
Hj. Théel, 1905—
P. W. Almqvist, 1906—09.
A. G. Ekstrand, 1907—
H. G. Söderbaum, 1907—
P. L. Ehrenberg, 1908—
Th. Nordström, 1913—
B. K. J. Langenskiöld, 1914—
E. Lönnberg, 1915—

Redaktionsutskottet sammankallades 1821 och följande år tämligen regelbundet för att bestämma Handlingarnas innehåll, granska biografier, som skulle tryckas i dessa, samt uppsatser afsedda för almanackorna m. m. Men inom kort blev utskottets verksamhet reducerad till ett minimum: det sammankallades, med långa mellanrum, blotthåll av fråga om mera genomgripande ändringar i akademiens publikationer, och efter att från år 1873 ha haft en tillvaro endast på papperet, bragtes det helt och hållet ur världen genom 1904 års grundstadgar.

Ledamöter i redaktionsutskottet halva varit:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Namn</th>
<th>Tidsperiod</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>J. Svanberg</td>
<td>1821—27</td>
</tr>
<tr>
<td>S. A. Cronstrand</td>
<td>1821—50</td>
</tr>
<tr>
<td>F. Lagerbjelma</td>
<td>1821—27</td>
</tr>
<tr>
<td>F. W. Ehrenheim</td>
<td>1821—28</td>
</tr>
<tr>
<td>J. J. Berzelius</td>
<td>1821—27</td>
</tr>
<tr>
<td>J. W. Dalman</td>
<td>1821—28</td>
</tr>
<tr>
<td>E. Gadelius</td>
<td>1821—27</td>
</tr>
<tr>
<td>G. F. Wirsén</td>
<td>1821—25</td>
</tr>
<tr>
<td>A. F. Skjöldebrand</td>
<td>1821—30</td>
</tr>
<tr>
<td>C. B. Rutström</td>
<td>1825—26</td>
</tr>
<tr>
<td>A. Rosenius</td>
<td>1826—30</td>
</tr>
<tr>
<td>G. W. af Tibell</td>
<td>1827—32</td>
</tr>
<tr>
<td>C. P. Hällström</td>
<td>1827—36</td>
</tr>
<tr>
<td>M. M. af Pontin</td>
<td>1827—58</td>
</tr>
<tr>
<td>E. C. Trafenfelt</td>
<td>1827—35</td>
</tr>
<tr>
<td>N. W. Almroth</td>
<td>1829—52</td>
</tr>
<tr>
<td>S. Nilsson</td>
<td>1829—31</td>
</tr>
<tr>
<td>J. P. Lefrèn</td>
<td>1830—54</td>
</tr>
<tr>
<td>J. O. Wallin</td>
<td>1830—39</td>
</tr>
<tr>
<td>E. Harkveldt</td>
<td>1831—34</td>
</tr>
<tr>
<td>J. E. Wilström</td>
<td>1832—54</td>
</tr>
<tr>
<td>C. G. Spens</td>
<td>1834—44</td>
</tr>
<tr>
<td>B. v. Beskow</td>
<td>1836—68</td>
</tr>
<tr>
<td>C. J. Ekströmme</td>
<td>1836—58</td>
</tr>
<tr>
<td>P. Lagerbjelma</td>
<td>1841—56</td>
</tr>
<tr>
<td>C. F. Åkrell</td>
<td>1844—68</td>
</tr>
<tr>
<td>N. H. Selandner</td>
<td>1850—70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Beredningsutskottet.**

Tillskapad genom 1904 års grundstadgar, har detta utskott till uppgift att ombesörja beredningen af sådana ärenden, som icke omedelbart kunna framläggas till akademiens afgörande och för hvilkas behandling särskilt förfarande ej
är föreskrivet. Det består af preses, sekreteraren och elfva genom val utsedda ledamöter, en från hvarje klass. Valet gäller för två år; afgående ledamot kan återväljas.

L. E. Phragmén, 1905—.  
S. Arrhenius, 1905—.  
H. G. Söderbaum, 1905—.  
E. W. Dahlgren, 1905 (jan.—maj).  
A. G. Nathorst, 1905—06.  
Hj. Théel, 1905—.  
E. J. Widmark, 1905—09.  
P. W. Almqvist, 1905—11.  
O. Montelius, 1905—.  
G. J. De Geer, 1905—.  
J. Eriksson, 1906—.  
E. G. Müller, 1909—.  
A. R. Åkerman, 1911—.  
Th. Nordström, 1913—.  
M. Nyréns, 1914—.

Valutskott

skola, enligt grundstadgarnas § 18, upprätta förslag för till-sättande af föreståndare för nedannämnda institutioner; förslag å öfriga institutioners föreståndare upprättas af veder-börande klasser; i hvarje förslag deltaga dessutom preses, sekreteraren och institutionens inspektorer.

För biblioteket

A. G. Nathorst, 1905—.  
B. Hasselberg, 1905—.  
C. Annerstedt, 1905—.  
H. G. Söderbaum, 1905—.  
L. E. Phragmén, 1905—.

För riksmuseets mineralogiska afdelning

P. Klason, 1905—.  
O. Widman, 1905—.  
A. G. Ekstrand, 1905—.  
A. G. Högbohm, 1905—.  
A. Hamberg, 1905—.

För riksmuseets etnografiska afdelning

G. Retzius, 1905—.  
Hj. Théel, 1905—.  
E. W. Dahlgren, 1905—.  
E. Lönningberg, 1905—.  
E. G. Müller, 1905—.

Inspektorer.

»Inspektörer» för de zoologiska och de botaniska samlingarna funnos redan från år 1819. Jämlikt grundreglerna af 1820 bildades ett »Inspektionsutskott», fördeladt på fyra afdelningar: 1) den astronomiska, 2) den teknologiska och fysiska, 3) den botaniska och 4) den zoologiska inspektionen. Hvardera af dessa, som skulle utöfva inseendet öfver akade-

1 Om motiverna härför se: Beryelius, Själfbiogr. anteckn., s. 126.
miens, sedermera därförjämte riksmuseets motsvarande institutioner, bestod af två ledamöter, af hvilka en årligen utlotades för att, med möjlighet af återval, ersättas genom nytt val.

Inspektionsutskottet i dess helhet, hvaraf åfven preses och sekreteraren voro själfskrifna ledamöter, sammanträdde till en början stundom in pleno för att åhöra föredragning af inspektionsberättelser, behandla förslag till instruktioner för institutionsföreståndare m. m. Efter få år upphörde dock dessa gemensamma förhandlingar, och ehuru benämnningen inspektionsutskott bibehölls till 1904, förlades verksamheten helt och hållet till de särskilda afdelningarna. Enligt gällande grundstadgar har äfven den nominella samhörigheten mellan dessa försvunnit. I organisationen vidtogs 1850 den ändringen, att den äldste ledamoten i hvarje afdelning skulle underkastas årligt nyval; afdelningarnas antal har också tid efter annan ökats genom delning af de äldre eller bildande af nya, i män som nya institutioner upprättats.

Inspektionerna anföras här i den ordning de tillkommit.

Inspektorer för astronomiska observatoriet.

(Före 1904: »Insp. öfver observatorium och de matematiska verkstäderna».)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Åren</th>
<th>Ledamöter</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1821—28</td>
<td>F. W. Ehrenheim</td>
</tr>
<tr>
<td>1821—36</td>
<td>C. P. Hällström</td>
</tr>
<tr>
<td>1828—40</td>
<td>C. E. Gyldenstolpe</td>
</tr>
<tr>
<td>1836—89</td>
<td>F. J. Wrede</td>
</tr>
<tr>
<td>1840—50</td>
<td>S. A. Cronstrand</td>
</tr>
<tr>
<td>1850—81</td>
<td>C. M. Thulstrup</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Inspektionen öfver den teknologiska och Thamiska inrättningen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Åren</th>
<th>Ledamöter</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1821—22</td>
<td>G. W. af Tibell</td>
</tr>
<tr>
<td>1821</td>
<td>P. Lagerhjelm</td>
</tr>
<tr>
<td>1822</td>
<td>A. Adlersparre</td>
</tr>
<tr>
<td>1822—25</td>
<td>J. A. Arfwedson</td>
</tr>
<tr>
<td>1825—28</td>
<td>C. Rosén</td>
</tr>
<tr>
<td>1827—28</td>
<td>C. E. Gyldenstolpe</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Inspektionen öfver Bergianska trädgården och det botaniska museet.

(Sederm.: »Insp. öfver riksmuseets botaniska afdelning och den Bergianska stiftelsen; från 1905 ensamt för den botaniska afdelningen.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Åren</th>
<th>Ledamöter</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1819—26</td>
<td>C. B. Rutström</td>
</tr>
<tr>
<td>1819—27</td>
<td>S. N. Casström</td>
</tr>
<tr>
<td>1829—58</td>
<td>M. M. af Pontin</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Åren</th>
<th>Ledamöter</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1828—30</td>
<td>A. J. Hagströmer</td>
</tr>
<tr>
<td>1830—32</td>
<td>E. C. Trafnentfél</td>
</tr>
<tr>
<td>1832—59</td>
<td>P. F. Wahlberg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Inspektionen öfver biblioteket och zoologiska museum.

(Misp. delad 1832.)

|-----------------------------|

Inspektörer för riksmuseets zoologiska afdelningar.

(Förut: »Insp. öfver de zoologiska och paleontologiska afd.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>A. A. Retzius, 1832—50.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C. U. Ekström, 1832—39.</td>
</tr>
<tr>
<td>C. De Geer, 1839—50.</td>
</tr>
<tr>
<td>M. Huss, 1850—66.</td>
</tr>
<tr>
<td>F. T. Berg, 1850—74.</td>
</tr>
<tr>
<td>O. I. Fristrup, 1866—72.</td>
</tr>
<tr>
<td>Hj. A. Abelin, 1872—90.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Inspektörer för biblioteket.

<table>
<thead>
<tr>
<th>E. C. Trafvenfelt, 1832—35.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E. af Edholm, 1832—43.</td>
</tr>
<tr>
<td>J. H. Gistrén, 1835—44.</td>
</tr>
<tr>
<td>S. Grubbe, 1844—46.</td>
</tr>
<tr>
<td>A. E. Thure, 1846—50.</td>
</tr>
<tr>
<td>C. J. Sundeval, 1846—75.</td>
</tr>
<tr>
<td>C. R. L. Manderström, 1850—56.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Inspektörer för riksmuseets mineralogiska afdelning.

(Förut: »Insp. öfver mineralkabinettet.«)

<table>
<thead>
<tr>
<th>W. Hisinger, 1832—51.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P. Lagerhjelm, 1832—33.</td>
</tr>
<tr>
<td>J. J. Berzelius, 1834—40.</td>
</tr>
<tr>
<td>N. G. Sefström, 1840—45.</td>
</tr>
<tr>
<td>A. J. Erdmann, 1846—61.</td>
</tr>
<tr>
<td>B. G. Bredberg, 1851—53.</td>
</tr>
<tr>
<td>J. Åkerman, 1853—76.</td>
</tr>
<tr>
<td>C. Ullgren, 1861—68.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Inspektörer för fysiska institutionen.

(1878—1904 äfven för meteorologiska centralanstalten.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>F. J. Wrede, 1850—89.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>L. J. Wallmark, 1850—55.</td>
</tr>
<tr>
<td>C. B. Lilliehöök, 1856—77.</td>
</tr>
<tr>
<td>A. H. E. Fock, 1877—94.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>M. Huss, 1886—89.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C. G. Hammarskjöld, 1890—98.</td>
</tr>
<tr>
<td>C. J. Rossander, 1898—1901.</td>
</tr>
<tr>
<td>P. E. Sidenbladh, 1901—04.</td>
</tr>
<tr>
<td>J. Eriksson, 1905—.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>G. W. J. v. Dübner, 1874—92.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C. F. Warne, 1890—94.</td>
</tr>
<tr>
<td>M. G. Retzius, 1892—1915.</td>
</tr>
<tr>
<td>M. R. Bruzelius, 1894—1902.</td>
</tr>
<tr>
<td>K. A. H. Mörner, 1902—.</td>
</tr>
<tr>
<td>E. G. Müller, 1915—.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>J. E. Rydqvist, 1856—77.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S. Lovén, 1875—92.</td>
</tr>
<tr>
<td>E. A. Key, 1878—1901.</td>
</tr>
<tr>
<td>G. Lindström, 1892—1901.</td>
</tr>
<tr>
<td>A. E. Nordenskiöld, 1901.</td>
</tr>
<tr>
<td>H. Hasselberg, 1902—05.</td>
</tr>
<tr>
<td>Hj. Théel, 1902—.</td>
</tr>
<tr>
<td>E. W. Dahlgren, 1905—.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>N. J. Berlin, 1889—91.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>K. Styffe, 1876—98.</td>
</tr>
<tr>
<td>O. G. Nordenström, 1891—1901.</td>
</tr>
<tr>
<td>A. E. Törnebohm, 1898—1907.</td>
</tr>
<tr>
<td>H. G. Söderbaum, 1901—05.</td>
</tr>
<tr>
<td>G. J. De Geer, 1905—.</td>
</tr>
<tr>
<td>A. Hamberg, 1907—.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>G. R. Dahlander, 1889—1903.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A. R. Åkerman, 1894—.</td>
</tr>
<tr>
<td>S. Arrhenius, 1903—.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Inspektionen öfver den kemiska institutionen.
(Institutionen vakant sedan 1852.)
A. H. E. Fock, 1856—1901.

Inspektorer för riksmuseets etnografiska afdelning.
R. Almström, 1900—03. | E. G. Müller, 1906—07, 1913—.
O. Montelius, 1900—. | H. Hildebrand, 1908—13.
C. G. A. Tamm, 1903—06.

Inspektorer för Bergianska stiftelsen.
J. Eriksson, 1905—. | P. Klason, 1905—.

Inspektorer för Kristinebergs zoologiska station.
M. G. Retzius, 1905—. | T. Tullberg, 1905—.

Inspektorer för meteorologiska centralanstalten.
S. Arrhenius, 1905—. | A. R. Åkerman, 1905—.

Inspektor för E. Sidenbladhs donation.
Donationen, afsedd till studiestipendier åt barn af akademiens ledamöter och ordinarie tjänstemän, står enligt donationsbrevet af 1911 19/4 under in-seeande af en af akademien för två år i sänder utsedd inspektor.
E. W. Dahlgren, 1911—.

Biblioteksnämnden.
En del biblioteket rörande frågor bestämmas, enligt den för detsamma gällande instruktionen, af en nämnd bestående af sekreteraren, bibliotekets inspektorer, institutionsföreständarne samt tre för en tid af tre år i sänder valda representanter för följande vetenskapsområden: matematik och mekanik, kemi samt geologi och fysisk geografi. De valda ledamöterna äro:
**KOMMITÉER**

**Naturskyddskommitterade.**

Sedan riksdagen i skrifvelse d. 13 maj 1904 anhållit om utredning angående de åtgärder, som borde vidtagas för att bereda skydd åt vårt lands natur och naturminnesmärken, och Kungl. Majt anbefallt akademien att med anledning häraf afgifva utlåtande, tillsatte akademien en särskild kommitté för frågans förberedande behandling, hvilken kommitté afgaf sitt utlåtande 1905 8/6 (tryckt i Årsbok för 1906, s. 62—73). Akademiens hårpa stödda yttrande af 1905 7/8 äfvensom andra i ämnet framkomna förslag blev föremål för behandling af särskilda inom jordbruksdepartementet tillkallade sakkunnige (Louis Améen, Einar Lönnberg, Karl Starbäck), hvilkas betänkande afgaf 1907 4/12 och i sin ordning blev föremål för yttrande, 1908 19/1, af särskilda, af akademien tillsatta kommitterade. I slutligen, d. 25 juni 1909, utfärdade lagar dels om naturminnesmärkens fredande, dels om nationalparker har akademien fått vissa åliggande beträffande naturskyddet. För behandling af hithörande ärenden har akademien 1910 14/6 tillsatt en särskild naturskyddskommitté.

**Kommitterade tillsatta 1904 11/9.**

G. Retzius.  
A. G. Nathorst.  
G. Holm.  

**Kommitterade tillsatta 1907 19/12.**

G. Retzius.  
A. G. Nathorst.  

**Naturskyddskommittén 1910—.**

C. Aurivillius.  
G. Lagerheim.

**Fullmäktige för Nobelstiftelsen.**

Enligt stiftelsens grundstadgar af d. 29 juni 1900 utse prisutdelarne för två kalenderår i sänder femton fullmäktige, därav vetenskapsakademien väljer sex och enhvar af de öfriga prisutdelarne tre; suppleanter utses af vetenskapsakademien fyra och af annan prisutdelare två. Fullmäktige äga besluta
om ansvarsfrihet för Nobelstiftelsens styrelse samt skola afgifva utlåtande angående väckt förslag om ändring i grundstadgarna.

Fullmäktige.

A. R. Åkerman, 1900—15.  
A. E. Törnebohm, 1900—07.  
P. E. Sidenbladh, 1900—12.  
C. Aurivillius, 1900—15.  
J. E. Cederblom, 1900—13.  
R. Almström, 1900—11.  
M. G. Retzius, 1908—11.  
J. P. Klasen, 1912—15.  
K. B. Hasselberg, 1912—15.  
J. Hj. Théel, 1914—15.  
H. G. Söderbaum 1914—15.

Suppleanter.

M. G. Retzius, 1900—07.  
Th. Nordström, 1900—15.  
P. W. Almqvist, 1900—11.  
N. G. Ekholm, 1914—15.

Nobelkommittéer.

För hvardera af de fysiska och kemiska prisgrupperna utses en Nobelkommitté af fem personer, af hvilka fyra väljas för en tid af fyra kalenderår; den femte väljes för tiden intill dess foreständare för vederbörande Nobelinstitut blifvit tillsatt. Kommittéerna skola afgifva utlåtande i fråga om prisutdelningen.

Nobelkommittén för fysik.

H. H. Hildebrandsson, 1900—10.  
S. A. Arrhenius, 1900—.  
T. R. Thalén, 1900—03.  
P. G. Granqvist, 1904—15.  
K. B. Hasselberg, 1900—16.  
V. Carlheim-Gyllensköld, 1910—17.  
K. J. Ångström, 1900—09.  
A. Gullstrand, 1911—18.

Nobelkommittén för hemi.

O. Widman, 1900—18.  
H. G. Söderbaum, 1900—.  
P. T. Cleve, 1900—05.  
O. Hammarsten, 1905—15.  
S. O. Pettersson, 1900—12.  
A. G. Ekstrand, 1913—16.  
J. P. Klasen, 1900—17.

Knut Wilhelm Palmaer.


Akademiens byggnadskommittéer.

En första kommitté tillsatt 1901 i maj af förvaltningsutskottet och riksmuseets intendenter för behandling af aka-
KOMMITÊER

demiens och riksmuseets byggnadsfråga i hela dess omfattning; ånyo tillsatt af akademien 1904\(^{11/5}\) med uppdrag att afgifva förslag till nya byggnader för riksmuseet och akademien å tomter invid Bergianska trädgården; enledigad 1906\(^{24/11}\), då åt tre kommiterade uppdrogs att jämte riksmuseets intendent vidtaga erforderliga åtgärder för att akademien skulle kunna till statsmakternas pröfning framlägga förslag till nya byggnader för riksmuseet. Sedan Kungl. Maj:t 1908\(^{13/5}\) uppdragit åt öfverintendentsämbetet att gå i författning om dessa byggnaders utförande enligt fastställda ritningar, beslöt akademien 1908\(^{9/9}\) att öfverlämna åt två i museifrågor sakkunniga personer att följa detta byggnadsärende, så vidt det rörde riksmuseet. För behandlingen af akademiens egen byggnadsfråga tillsattes 1908\(^{14/10}\) en ny kommité, hvilken 1915\(^{9/9}\) anmält, att uppdraget var fullgjort och af akademien erhållit ansvarsfrihet för vidtagna åtgärder.

Ledamöter i de olika kommitéerna hafva varit:

**1901—1904.**

C. Aurivillius. | E. W. Dahlgren.
Hj. Théel. | F. A. Smitt (vald efter Nordenskiöld).

**1904—1906.**

Hj. Théel. | E. W. Dahlgren.
C. Aurivillius. |

**1906—1907.**

G. Retzius.
C. Aurivillius.

**1908—1915 för riksmuseets byggnader.**

C. Aurivillius.

**1908—1915 för akademiens byggnader.**

Hj. Théel.
P. E. Sidenbladh (afgick 1913).
C. Aurivillius.

**Axel Johan Anderberg.**

Arkitekt för akademiens och riksmuseets nybyggnader 1905—15.

F. 1860\(^{71/11}\).
Sekreterare.

I grundreglerna af 1739 och i de därmed i detta fall likalydande af 1741 heter det:

Til Sekreterare syslan utnämnes en dertill skickelig ledamot, som förstår åtskillige språk och äger den gåfvan att tala och skriva väl, han blifver beständigt vid embetet och utväljes dertill medelst omräkande.

Den eventualitet, under hvilken sekreteraren kunde få upptråda som vältalare, omnämes i en annan paragraf, som säger:

En är nödigt är at föra något tal uti Academien, så hörer det väl Præsidi til, som ofvanföre är omrört; men som alla personer icke dertill hafva en erfordrad gåfva och läthet, och i den händelsen at Præses sig det hesvåret ej åtaka ville, så företräder Sekreteraren des ställe, eller den äldsta af ledamöterne, som dertill äger skickelighet, hvilken då ställer sig vid Præsidis stol.

De i akademien förekommande göromålen voro enligt de äldsta författningarna till en ej ringa del lagda i preses' hand, men öfvergingo genom omständigheternas makt småningom i sekreterarens, hvilken snart kom att intaga den ställning såsom faktisk ledare af akademiens verksamhet, som han ännu innehar.

Om huru akademien under en period kom att äga två sekreterare och om fördelningen af göromålen dem emellan, redogöres nedan.

Dette förhållande hade redan upphört, då grundreglerna af 1820 stadfästes, och om sekreterarens tillsättning och kom-
petens säges det där helt kort, att »en ständig sekreterare väljes bland Academiens ledamöter«. En förberedande behandling av valet infördes uti grundreglerna af 1842, enligt hvilka förslag till sekreterare uppgöres af preses och en genom val utsedd ledamot ur hvarje klass, en bestämmelse som med något olika formulering ännu är gällande.

I afseende å »den föreslagnes kvalifikation« föreskrfts samtidigt, att denna »måste vara sådan, att han, jämte skicklighet för fullgörandet af sekreterare-befattningens åligganden, äga stadgadt, helse europeiskt, anseende såsom idkare af någon bland följande vetenskaper, nemligen: matematik, fysik, astronomi, kemi eller någon af naturalhistoriens afdelningar«. Detta stadgande, som bibehölls i grundreglerna af 1850, har i de nu gällande affattats så, att den föreslagne skall, jämte skicklighet att fullgöra sekreterarens åligganden, äga stadgadt anseende såsom vetenskapsman.

Tillvägagångssättet vid valet är ännu i huvudsak det-samma som det år 1842 införda.

Anders Johan von Höpken.  

Augustin Ehrensvärd.  
Sekreterare under 2:a kvartalet (april—juni) 1740, då Höpken fungerade såsom akademiens preses.

Jacob Faggot.  
Vald 1741 18/12, afsade sig befattningen 1744.

Pehr Elvius.  
Sekreterare från 1744 1/7, död 1749 27/ö.

Pehr Wilhelm Wargentin.  
Vald 1749 7/10, död 1783 12/13.

Henric Nicander.  
I akademiens sammankomast 1776 12/11 tillkännagavs, att ett anonymt sällskap donerat ett belopp till aflöning af en andre sekreterare, och s. d. valdes Nicander till innehavare af denna befattning. 1784 21/1, då akademien beslöt att sekreterarne skulle vara två, utsågs han att uppehålla den del af sekretariatet, som är förknippad med observatorium samt almanackornas uppställande och befördande till tryck m. m. Afsade sig befattningen 1803 11/ö.

Johan Carl Wilcke.  
Vald 1784 21/ö till den af akademiens sekreterare, som i akademiens föredrager ärendena och förrättar därmed föremade göromål. Död 1796 18/ö.

Daniel Melanderhjelm.  
Vald 1796 31/ö till Wilckes efterträdare, och mottog befattningen under förbehål att till hans biträde skulle anställas två vice sekreterare (Svanberg och Sjösten). Afsade sig sekretariatet samtidigt med Nicander 1803 11/ö.
Jöns Svanberg.
Vice sekreterare 1796\(\frac{2}{10}\) med uppdrag att biträda vid observatorium och almanackorna, läsa korrektur å akademiens skrifter m. m. Antagen till sekreterare 1803\(\frac{39}{10}\) (jämt Sjösten). Ensam sekreterare 1800—11. Afsked från 1811\(\frac{1}{9}\).

Carl Gustaf Sjösten.
Vice sekreterare 1796\(\frac{2}{10}\) med uppdrag att hålla de Thamiska föreläsningarna, förestå biblioteket, föra akademiens protokoll m. m. Antagen till sekreterare 1803\(\frac{39}{10}\) (jämt Svanberg). Afsked med 1808 års utgång.

Olof Swartz.
Vald 1811\(\frac{17}{8}\), död 1818\(\frac{5}{8}\).

Jöns Jacob Berzelius.
Vald 1818\(\frac{11}{11}\), tillträdde befattningen i oktober 1819, död 1848\(\frac{7}{8}\).

Peter Fredrik Wahlberg.
Vald 1848\(\frac{17}{12}\), afsked 1866\(\frac{19}{4}\).

Daniel Georg Lindhagen.
Vald 1866\(\frac{18}{4}\), afsked 1901\(\frac{12}{6}\).

Christopher Aurivillius.
Vald 1901\(\frac{11}{12}\).

---

**Vice sekreterare.**

Johan Carl Wilcke.
1759\(\frac{9}{6}\) antagen till sekreterarens adjunkt och medhjälpare, med göromål att »upopla Physiquen och hålla de Thamiska föreläsningarna i Academiens namn«. Sekreterare 1784.

Jöns Svanberg och Carl Gustaf Sjösten 1796—1803 (se ovan).

Under tiden 1809—42 synes ingen bestämmelse hafta funnits om ställföreträdare för sekreteraren: vid tillfälliga förfall har än en, än en annan af akademiens öfriga tjänstemän förrättat hans tjänst. I akademiens grundregler af 1842 bekräftades en förut följd praxis genom stadgandet, att »då sekreteraren har förfall, föredrager observatorn ärendena i dennes ställe, såvida icke akademien, ifall sekreteraren är för längre tid från tjänstens bestridande hindrad, någon annan därtill utsett«. Enligt grundstadgarna af 1904 utses en vice sekreterare för fyra kalenderår i sänder, helst bland institutionsföreståndarne.

Simon Anders Cronstrand 1821—39\(\frac{1}{6}\).

Nils Haquin Selander 1839\(\frac{5}{6}\)—1870\(\frac{13}{6}\).
Erik Edlund 1870\textsuperscript{12/10}—1888\textsuperscript{19/10}.
Sven Lovén 1888\textsuperscript{16/10}—1892\textsuperscript{11/6}.
Gustaf Lindström 1892\textsuperscript{8/6}—1896\textsuperscript{14/10}.
Christopher Aurivilius 1896\textsuperscript{11/11}—1901\textsuperscript{11/12}.
Erik Wilhelm Dahlgren 1902\textsuperscript{8/1}—1903\textsuperscript{10/6}.
Johan Hjalmar Théel 1905\textsuperscript{11/1}—.

---

**Arkivarier.**

Om denna befattning handlar Cap. V i 1739 års grundregler i följande paragrafer:

§ 1.

Academien utnämner Archivarien medelst omröstande.

§ 2.

Han håller alla Handlingar uti en behörig ordning, besörjer trycket, samt hjelper Secreteraren uti brefväxlingen.

§ 3.

Han äger Votum, men kan ej lotta om Presidentskapet, så länge han vid sysslan förblifver.

Häraf framgår, att meningen från början varit, att arkivarien skulle utses bland akademiens ledamöter, och så var även förhållandet med den förste innehavaren av befattningen. Den händelse, som relateras i nästföljande afdelning, torde ha gifvit anledning till, att arkivarien, liksom protokollisten, enligt 1741 års grundregler flyttades bland akademiens »betenter», hvilka skulle »stå under Præsidis inseende och börja rätta sig efter den instruction, som Academien dem till efterrättelse gifvandes varder».

Antagligen har akademiens oförmåga att aflöna någon annan af sina tjänstemän än sekreteraren gifvit anledning till, att efter den tredje (lönlöse) arkivariens avgång platsen förblef obesatt.

Nils Johan Brelin.

Phil. Mag. och Theologus. Archivarie 1740 \textsuperscript{4/6}; afsked i slutet af 1741. Ledamot 1739 (nr 24).

Arvid Ehrenmalm.

Antogs 1742\textsuperscript{30/4} på ett års tid även till archivarious; se nedan bland notarier.
Johan Gabriel von Seth.

Notarier.

Om »protocollisten» heter det i 1739 års grundregler, att han utnemnes på samma sätt som Archivarien och anses, så länge han vid syslan förblifver, lika som tilförene om archivarien. Med åberopande af detta stadgande yrkade platsens förste innehavare, Salvius, att han skulle äga vota såsom ledamot, och detta beviljades äfven af akademien, efter någon öfverläggning, d. 8 aug. 1739. Protokollen visa, att Salvius också begagnade sig af sin rätt och att han ofta ingrep i förhandlingarna, måhända på ett sätt som icke alltid var för ledamöterna angenämt. Missnöjet mot honom kom till utbrott d. 19 jan. 1740, då Truewald klagade öfver, att »Academiens handlingar vara under hans inseende alt för illa vårda». Under den animerade diskussion, som med anledning häraf uppstod, försvarade sig Salvius, enligt det af honom själf förda protokollet, icke utan framgång, men vid nästa sammankomst, d. 26 jan., begärde han ordet, och »som Academien fått orsak att vara missnögd med hans upförande, så sade han sig taga afsked ifrån det stället i Academien, som han innehafv». Sedan han lämnat ifrån sig åtskilliga buntar med rön och försäkringskrifter samt nyckeln till akademiens pulpet, frågade presidenten, som han jämväl toge afsked såsom ledamot, hvartill han sade, att Academien intet lärer hålla honom vårdig dertil, utan derför tog sitt aftråde, recommenderandes sig uti alla oväldugas goda åtanka, hvartil Hr Presidenten svarade, att Academien jemväl recommenderade sig uti hans goda minne».

En omedelbar följd häraf blef, att då Hörken vid samma sammankomst proponerade en ny notarie, det tillika bestämdes, att vid befattningens tillsättande »granneligen vore at akta, det ingen, som åtoge sig någon sysla til Academiens oeconomiska betiinger, skulle få bli ledamot, hvarigenom all den subordination, som bör vara mellan befallande och lydande, gemenligen kommer at lida». Till yttermera kontroll på no-
Notarien beslöt, att han skulle »inleverera protokollen hvar månad, då han skulle få sin lön, men i vidrig håndelse skulle han intet niuta sin lön til godo«.

Svårigheten att bereda lön åt en särskild notarie blev emellertid, såsom nedan säges, anledning till sysslans indragning redan vid den andre innehavarens afskedstagande.

Lars Salvius.

Arvid Ehrenmalm.
E. o. kanslist i justitieberiken. Antagen till notarius 1740 30/1, afsked 1743. F. 1720, d. 1745 11/2.

Efter »Ehrenmalms bortresa« anslogs notarielönen, 200 daler kopparmynt i kvartalet, till den som jämte sekreterare-förrättade notariesysslan. Elvius uppbar denna lön fr. o. m. juli 1744. 1748 13/2 »föreställer Riksrådet Ehrenpreuss, om icke Academien borde efter grundreglorna hafva en Notarius och Archivarius. Som den förra ej lärer fullkomligen göra sin sysla utan lön, i synnerhet som han får att besörja almanachstrykningen, så föreslog Præses om icke honom kunde bestås 600 dr. kopparmynt, men som Herrar Ledamöterna ej härom voro ense, så uppskötts detta målet til en annan gång«. Någon notarie antogs icke heller sedermera, förr än genom 1820 års grundregler stadgades, att »alla protokoller föras af en tillförordnad notarie«. Under mellantiden äro samtliga protokoll utskrifna af vederbörande sekreterare.

Notarien, som enligt grundreglerna af 1842 och 1850 tillattes af Inspectura ærarii (förvaltningsutskottet), utes efter 1904 af akademien efter förslag af detta utskott.

Thure Fredrik von Baumgarten.
Protokollexporterare i ecklesiastikexpeditionen och notarie i sundhetskolloquium, slutl. expeditionschef i ecklesiastikdepartementet. Akademien notario 1821 31/2, afsked 1840 14/10. F. 1791 1/7, d. 1844 11/7.

Jacob Fredrik Ek.
Kammarförvandt i generaltullstyrelsen. Tillf. notarie 1840 14/10, notarie 1841 16/2. F. 1802 31/2, d. 1862 31/2.

Gustaf Ivar Stridebeck.
Kammarförvare, slutl. revisor i generaltullstyrelsen. Notarie 1862 7/8, förhindrad att tjänstgöra från 1864 16/2, afsked 1865 21/2. F. 1830 18/1, d. 1902 37/2.
Carl Robert Stellan Mörner.
Greve, aktuarie, sederm. sekreterare i statistiska centralbyrån. Tillf. notarie 1864\(^{1}/4\), notarie 1865\(^{8}/10\), afsked 1868\(^{11}/11\). F. 1833\(^{1}/11\). d. 1875\(^{9}/2\).

Otto August Sjögren.
Tillf. kopist i civildepartementets expedition, slutl. kansliråd. Notarie 1868\(^{1}/2\). F. 1834\(^{1}/7\), d. 1908\(^{2}/5\).

Einar Wilhelm Willers.
Notarie i öfverståthållareämbetet. Tillf. notarie 1906\(^{1}/2\), notarie 1907\(^{1}/3\). F. 1869\(^{2}/5\).

**Amanuenser, kanslister, kopister, skrifbiträden.**

För renskrifning m. m. synes akademien i äldre tider ha anlitat frivilligt biträde af sina ämnessvenner. Under växlande benämningar upptagas sådana biträden i förteckningarna öfver akademiens funktionärer, men protokollen innehålla om dem endast få och ofullständiga uppgifter. Den amanuensstjänst, som 1812 inrättades såsom en personlig befattning för dåvarande sekreterarens son, senare kallad kanslist, indrogs jämligt akademiens beslut 1830\(^{13}/10\). Kanslistsysslan infördes åter af 1842 års grundregler, men besattes ej, sedan den år 1862 blivit ledig. Ett ordinarie skrifbiträde an-togs 1914.

**Henric Wilhelm Peijl.**
Antagen till «Amanuens at assistera archivarien» 1749\(^{1}/1\), samtidigt ämnessven (nr 82).

**Johan Beronius.**
Ämnessven 1752 (nr 139). På en af honom ingifven supplik svarade akademien 1759\(^{8}/4\), att hon ej ville hindra honom att frivilligt hjälpa sekreteraren med renskrift o. dyl. utan lön.

**Carl Fredrik Renström.**
Ämnessven 1750 (nr 99). Amanuens 1762—76. Erhöll 1767\(^{15}/6\) för biträde med bokkatalogens upprättande 300 dr kmt. I sammanträdé 1786\(^{28}/4\) upplästes ett af f. d. amanuensen vid K. Academien Renström insändt memorial, hvaruti han anhåller, att oansedd des fler-åriga frånvaro utom riket [»utrest på ett ostindiskt skepp«], numera efter hemkomsten och liquidation med sine creditorer, få blifva bibe-hållen uti des amanuenssyla och åter införas uti almanachan samt bivista Academiens sammankomster, hvilket dock nu ej kunde bevil-jas, såvida Academien ej upptager andra ibland sina tjänstgörande än de, som det verkeligen åro.»

**Fredrik Ulrik Broocman.**
Vice amanuensis 1771. Jfr nedan under kontorsskrivare.
Olof Carl Swartz.
Revisor i kammarrätten. Amanuens 1812\textsuperscript{17}/\textsubscript{12}, kanslist 1820—30 \textsuperscript{12}/\textsubscript{12}, F. 1795\textsuperscript{23}/\textsubscript{12}, d. 1833\textsuperscript{6}/\textsubscript{11}.

Jacob Fredrik Ek.
Kopist 1832\textsuperscript{17}/\textsubscript{11}; akademien notarie 1840.

Carl Fredric Gustaf Silfverstolpe.
E. o. kanslist i landtförsvarsdepartementet, sederm. kamrerare i ränte- och kapitalförsäkringsanstalten. Tillf. kanslist 1840\textsuperscript{14}/\textsubscript{12}, kanslist 1841\textsuperscript{10}/\textsubscript{12}; afsked 1855\textsuperscript{30}/\textsubscript{6}; F. 1815\textsuperscript{8}/\textsubscript{7}, d. 1895\textsuperscript{23}/\textsubscript{2}.

Gustaf Ivar Stridbeck.
Kanslist 1855\textsuperscript{17}/\textsubscript{12}; akademien notarie 1862.

Helena Roos.
Skrifbiträde 1914\textsuperscript{9}/\textsubscript{5}; F. 1860\textsuperscript{18}/\textsubscript{6}.
**Skattmästare.**

Carl Johan Cronstedt.

Sedan Höpken till år 1740½ skött akademiens kassa, åtog sig greve Cronstedt att vara akademiens skattmästare. Han kvarstod i denna egenskap till 1761 års utgång. Ledamot 1739 (nr 8).

---

**Bokhållare, Kamrerare.**

Sedan akademien genom kungl. resolution d. 17 okt. 1747 erhållit uteslutande privilegium på almanackors utgivande, yppades behovet av ett biträde åt skattmästaren för almanackornas distribution och den därav föranledda bokföringen. Detta bestyr uppdrogs åt en bokhållare, som sedan fick titeln kamrerare. Han öfvertog efter skattmästarens avgång åfven dennes göromål med räkenskaperna. Om tillställandet af kamrerarebefattningen, som alltid utöfvats af akademien, har från 1842 varit bestämdt, att det skall ske efter förslag af förvaltningsutskottet.

**Anders Örling.**

Bokhållare 1749 19/4; afsatt 1758 17/4 på grund af oordentlighet och försumlighet; vid därefter anställd revision upptäcktes en kassabrist af 5,800 daler kopparmynt, som af akademien afskrevs.

**Abraham Myrman.**

Kamrerare i grefliga Bielkiska sterhuset. Akademiens bokhållare 1758 31/4, men afsade sig kort därefter sysslans på grund af sjuklighet.
Anders Moleen.

Adolf Sjöberg.
Informationsprofessor vid fortifikationen. Bokhållare 1785 9/12, fick titel af akademiens kamrerare s. ä. 19/12. F. 1744 18/10. d. 1806 14/2.

Daniel Bayard.
Kammarskrivare i arméns pensionskassa. Tillf. kamrerare 1792 21/8 under Sjöberg beviljad tjänstledighet »till nästa vårs slutt«.

John Adolf Leyonmarck.

Carl Magnus Åhman.

Daniel Georg Lindhagen.
Tillf. kamrerare 1861 18/11—1862 12/2.

Otto Ferdinand af Sillén.
Statskommissarie, sederm. president i statskontoret. Akademiens kamrerare 1862 13/2, afsked 1874 11/12. F. 1816 15/11. d. 1902 8/2. 12/12

Abraham Georg Rehn.

Johan Ludvig Leyonmarck.

Kontorsskrivare, Bokförare.
Till biträde åt bokhållaren vid almanackornas stämpling och försäljning, som af akademien besörjdes från ett eget kontor vid Stora Nygatan, anställdes 1760 en särskild person, som längre fram kallades »Contoirsskrivare«. Enligt protokoll 1773 27/10 »befanns contoirsskrivarens lön redan indragen«. En bokförare antogs som biträde åt kamreraren 1909.

Anders Kyhlberg.
Antagen till bokhållaren Moleens medhjälpare 1750 9/5; s. ä. 38/7, anmäde Moleen, att han afskedat Kyhlberg »för något missförstånd«, och akademien beslöt att låta därvid bero, men förbehöll sig att bli tillfrågad innan någon betjänt afskedades.
Lars Anders Ekström.
Antagen till bokhållarens amanuens 1760 10/11.

Henrik Gustaf Rungeen.
Kontorskrifvare 1763—66.

Henrik Gustaf Runemark.
Kontorskrifvare 1766; af skedad s. å. 1770, se anseende till misstankar om hans trohet, antagligen i samband med en i akademiens kontor natten mellan d. 24 och 25 januari begången stöld, då omkring 1,356 daler kopparmått tillgrepos.

Fredrik Ulrik Broocman.
E. o. kammarkrifvare i krigskollegium, slutl. krigskassör. Kontorskriftvare 1766—70.

Daniel Sundelin.
Antagen hösten 1770, men anmäldes (ak. prot. 1771 20/11) vid julen ha stannat i balans af inemot 3,000 daler.

Ernst Fredrik Dahlström.

Redaktörer af Statskalendern.

I ett skriftligt utlätande af frih. G. G. Adlerbeth, som 1813 27/2 upplästes i Inspectura ærarii, yttras bl. a. följande:

John Adolf Leyonmarck.
Akademiens kamrerare (se ofvan). Kalenderredaktör 1813 3/4, afsked 1849 10/12.

Evald Gustaf Leyonmarck.
Kammarherre, kamrerare i kommerskollegii statistiska kontor. Kalenderredaktör 1849 10/12, afsked 1860 12/15. F. 1809 28/12, d. 1884 12/19.

Fredrik Edvard Fähræus.

Carl Robert Stellan Mörner.
Grefve, akademiens notarie (se ofvan). Kalenderredaktör 1868 8/1, afsked 1869 13/12.

Per Elis Sidenbladh.
Aktuarie i statistiska centralbyrån. Kalenderredaktör 1869 12/1, afsked 1877 16/1. Ledamot 1884 (nr 036).

Karl Sidenbladh.

Oskar Hugo Georg Burström.
Förste aktuarie i statistiska centralbyrån, sederm. byråchef därstadies. Kalenderredaktör 1912 14/1, afsked 1913 12/2. F. 1868 30/12.

Thorsten Wilhelm Törngren.

Ombudsmän.

Bland akademiens funktionärer upptages aktuarien Lars Brun som ombudsmann 1777—82. John Adolf Leyonmarck antogs 1806 19/12 till akademiens kamrerare och ombudsman. Sedan inom akademiens Inspectura ærarii framhållits önskvärdheten av att »äga en viss och i juridiska mål väl öfrevad person, som vid infallande händelser kunde gå akademien noggrant till handa«, beslöts 1817 1/10 att antaga en ombudsman, »att biträdas akademien uti ämnen, som fordra kännedom af lag och rättegång«. — Ombudsmannen, som före år 1904 till- sattes av förvaltningsutskottet, utses numera på förslag af detta utskott af akademien.

Pehr Adolf Sköldberg.
Häradshöfding och notarie i Svea hofrätt, sederm. vicepresident därstadies. Ombudsmann 1817 1/10, afsked 1831 14/17. F. 1780 28/12, d. 1853 32/12.
Adolf Tauwon.

Johan Nicolai Söllscher.

Anders Victor Åbergsson.

Anders Reinhold Skarin.

Johan Olof Ramstedt.
Revisionssekreterare, sederm. statsråd och statsminister, öfverstättsjöförråd. Ombudsman 1892 3/12, afsked 1898 7/5. F. 1852 7/11.

Carl Albert Lindhagen.
Konstituerad revisionssekreterare och assessor i Svea hofrätt, sederm. borgmästare i Stockholm. Ombudsman 1898 7/12, afsked 1904 31/7. F. 1860 17/12.

Åke Thomasson.

Sigfrid Adalvard Skarstedt.

Bo Knut Sten Rudolf Leijonhufvud.
Friherre, assessor i Svea hofrätt, sederm. justitieråd. Ombudsman 1908 21/7, afsked 1911 15/3. F. 1868 14/12.

Lars Per Teodor Rabenius.

Arkitekter.

För att öfvervaka reparationer af sina fastigheter, anställa besiktningar å desamma o. dyl. anlitade akademien i äldre tider biträde af sina byggnadskunniga ledamöter, såsom af C. F. Bouck och, efter hans död 1815, af C. F. Sundwall. Då den sistnämndes af sjukdom hindrades att åtaga sig uppdraget, anmodades 1819 19/5 professor Gjörwell att
undersöka akademiens hus och uppgöra kostnadsförslag till en ifrågasatt ombyggnad av detsamma. 1820 21/2 föreslogs i Inspectura ærarii, »att ett årligt arvode af 50 rdr banko borde tilldelas en arkitekt, som åtöge sig uppsikten af akademiens hus och lägenheter och hade å de därvid skeende reparationer öfverinseendet«. Det förmodades, att »tit. Gjörwell icke vore obenägen att mot detta arvode åtaga sig ett så beskaffadt uppdrag«; man stannade dock i det beslut, »att tit. Gjörwell efter slutandet af nu förhafvande reparationer skulle för i år uppbära 50 rdr banko, men att, ehuru propositionen all-mänt bifölls, dess definitiva afgörande skulle uppskjutas, till dess att statsregleringen för detta år komme att längre fram underställas akademien«. Gjörwell kallas sedermera akademiens arkitekt, och ett fast arkitektarvode infördes 1821.

Arkitekten, som före 1904 tillsattes af förvaltningsutskottet, utses därefter af akademien på förslag af detta utskott.

Carl Christopher Gjörwell.
Stadsarkitekt i Stockholm, professor. F. 1766 19/1, d. 1837 14/11.

Samuel Enander.
Arkitekt vid öfverintendentsämbetet. Akademiens arkitekt 1837 9/12, afsked 1840 31/2. F. 1788 30/2, d. 1843 24/6.

Axel Eric von Sydow.
Kapten. Arkitekt 1840 14/10, afsked 1845 12/4. Ledamot 1839 (nr 468).

Per Axel Nyström.
Professor och sekreterare vid konstakademien, stadsarkitekt i Stockholm. Akademiens arkitekt 1845 7/5, afsked 1848 13/12. F. 1793 25/2, d. 1868 31/12.

Fredrik Wilhelm Scholander.
Vice professor vid konstakademien, slutl. dess sekreterare. Arkitekt 1848 25/12, afsked 1855 31/12. F. 1810 25/6, d. 1881 9/5.

Henrik Albert Törnvist.

Per Ulrik Stenhammar.
Konduktör vid öfverintendentsämbetet. Arkitekt 1875 8/1. F. 1829 25/3, d. 1875 8/5.

Johan Erik Söderlund.

Frans Gustaf Abraham Dahl.
**Ritmästare, Ritare.**

Olof Jacobsson Årre.

Studiosus, slutl. förste landtmästare vid generallandtmästerikontoret. Akademiens ritmästare 1755 3/8, afsked 1784 4/5. F. 1732, d. 1809.

Elias Martin.

Ritare 1784 1/2, afsked 1788(?). F. 1739, d. 1818 24/1.

Johan Abraham Aleander.


---

**Gravörer.**

Eric Carl Bergqvist.

Akademiens kopparstickare 1739 6/8, afsked 1778 30/7 (ämnessven nr 1).

Jean Erik Rehn.

Löjtnant vid fortifikationen, sederm. hofintendent och professor vid målareakademien. Gravör 1747—63. F. 1717 19/5, d. 1793 19/8.

Fredrik Akrel.

Gravör 1778 30/7. F. 1748 27/8, d. 1804 9/11.

Samuel Anderson.

B.

AKADEMIENS INSTITUTIONER.

1. Astronomiska observatoriet.

_Astronomer._

Sedan akademiens observatorium den 20 september 1753 blifvit invigdt, blev det »akademiens sekreterare ålagdt att förrätta observationerna, och behöfdes en WARGENTIN att ensam kunna uppfylla alla de göromål, som med hans kall voro förenade« (ROSENHANE). Observatorstjänsten blev 1784 ett åliggande för den då tillsatte andre sekreteraren NICANDER; han efterträddes af J. SVANBERG, hvilken från 1796 såsom vice sekreterare varit »biträde« vid observatorium, och under tiden 1803—11 var observatoriets föreståndare.

Simon Anders Cronstrand.
Astronomie observator 1811 23/4; afsked 1837 13/4. Ledamot 1812 (nr 351).

Nils Haquin Selander.

Johan August Hugo Gyldén.
Karl Petrus Teodor Bohlin.
Docent i astronomi vid Uppsala universitet. Akademiens astronom 1897 19/1. Ledamot 1898 (nr 653).

Biträdande astronomer, Amanuenser.

Jonas Öfverbom.
Biträde vid observatorium 1805 18/2. D. 1819 11/7. Ledamot 1799 (nr 293).

Simon Anders Cronstrand.
Vetenskapsakademiens adjunkt 1809 17/3. Observator 1811.

Nils Haquin Selander.
Medhjälpare åt akademiens astronom 1834 17/3. Observator (akademiens astronom) 1837.

Daniel Georg Lindhagen.
Ordinarie astronom vid observatoriet i Pulkova. Biträde vid akademiens observatorium 1855 19/10; andre astronom och professor 1865 9/2. Sekreterare 1866.

Johan Oscar Backlund.
Docent i astronomi vid Uppsala universitet. Biträdande astronom 1875—76. Utländsk ledamot 1897 (nr 525).

Edvard Jäderin.
Amanuens 1870—71; biträdande astronom 1876—78. Sederm. professor i geodesi vid tekniska högskolan. F. 1852 8/12.

Carl Arvid Lindhagen.

Robert Larssén.
Biträdande astronom 1881 19/10—1883 31/12. Sederm. adjunkt vid högre allmänna läroverket å Södermalm i Stockholm. F. 1858 9/1.

Karl Petrus Teodor Bohlin.
Biträdande astronom 1884 19/10—1888 30/9, 1890 11/1—1891 11/2. Astronom 1897.

Carl Vilhelm Ludvig Charlier.
Biträdande astronom 1888 19/10—1890 19/9. Ledamot 1898 (nr 685).

Carl Arvid Schultz-Steinheil.
Biträdande astronom 1891 1/1—1893 31/12. Sederm. lektor vid högre allmänna läroverket å Kristianstad. F. 1863 11/12.

Vilhelm Carlheim-Gyllensköld.
Biträdande astronom 1894 1/1—1897 31/12. Ledamot 1907 (nr 740).

Karl Gustaf Olsson.
Amanuens 1886—89; biträdande astronom 1898 1/1—1900 31/9. Sederm. lektor vid högre allmänna läroverket i Karlstad. F. 1862 12/11.

Vet. Ak. Personförteckn. 15
Edvard Hugo von Zeipel.
Amanuens 1897\(^{1/2}\), assistent i astrofotografi 1900\(^{1/4}\)–\(^{31/12}\). Ledamot 1915 (nr 773).

Albin Neander.
Amanuens 1901\(^{6/4}\)–1904\(^{31/12}\). Sederm. tillf. folkskoleinspektör i Norrbottens norra inspektionsområde. F. 1878\(^{21/4}\).

Henrik Gabriel Block.
Assist. i astrofotografi 1905\(^{21/4}\)–\(^{31/12}\). Sederm. docent i astronomi vid Lunds universitet. F. 1882\(^{21/4}\).

Per Erik Fagerholm.
Biträde astronom och förste amanuens 1906\(^{6/4}\), tillf. 1907\(^{18/4}\). Sederm. observatör vid rikets allmänna kartverk. F. 1883\(^{14/4}\).

Ansgar Roth.
E. o. amanuens 1905\(^{14/4}\), tredje amanuens 1906\(^{4/12}\), tillf. förste amanuens 1907\(^{19/4}\), förste amanuens 1910\(^{12/4}\). F. 1879\(^{11/4}\).

Gustaf Benjamin Strömberg.
Assist. i astrofotografi 1906\(^{10/4}\), andre amanuens 1910\(^{12/4}\), tillf. 1914\(^{14/4}\). F. 1882\(^{18/12}\).

Sven Gustaf Cederstrand.
Andre amanuens 1914\(^{14/4}\). F. 1890\(^{3/4}\).
2. Thamiska institutionen.

**Lektorer, professorer.**

**Johan Carl Wilcke.**

Thamisk lektor i experimentalfysiken 1759\(^{31/10}\); innehade befattningen även såsom sekreterare till sin död 1796\(^{18/4}\).

**Carl Gustaf Sjösten.**

Innehade det Thamiska lektoratet såsom vice sekreterare och sekreterare och bibehöll befattningen även sedan han 1808 afskedats från sekretariatet. 1810\(^{10/10}\) erhöll han ett års ledighet från de Thamiska föreläsningarna, hvilken ledighet akademien följande året vägrade att förnya.

**Gustaf Magnus Schwartz.**

Notarie vid kontrollverket. Teknologisk lärare 1800\(^{17/8}\). Förordnad att uppehålla de Thamiska föreläsningarna 1810\(^{11/11}\). Thamisk lektor 1811\(^{16/16}\). Technologe professor 1813. Erhöll 1816 tjänstledighet under sex månader för utrikes resa, men blef borta utan förnyad tjänstledighetsansökan 2\(^{1/2}\) år (se härom och om hans sätt att i öfrigt sköta befattningen: BERZELIUS, Själf/biografiska anteckningar, s. 222). Afsked 1823\(^{4/2}\). Ledamot 1812 (nr 348).

**Gustaf Erik Pasch.**

Adjunkt i kemi vid Karolinska institutet. Thamisk och teknisk professor 1823\(^{21/5}\), tjänstledig från 1846, afsked 1851\(^{10/11}\). Ledamot 1827 (nr 412).

**Custos machinarum.**

Biträde vid den fysiska instrumentsamlingens vård och underhåll.

**Lars Johan Wallmark.**

Elev på järnkontorets stat. Custos machinarum 1843\(^{13/12}\), afsked 1846 i juni. Ledamot 1846 (nr 485).

**Per Adam Siljeström.**

Docent i experimentalfysik vid Uppsala universitet. Custos machinarum och vice Thamisk lektor 1846\(^{13/12}\), afsked 1849\(^{1/2}\). Sedermera rektor vid nya elementarskolan i Stockholm. F. 1815\(^{24/12}\), d. 1892\(^{18/2}\).

**Alfred Henrik Eduard Fock.**

Friherre, lärares vid artilleriläroverket. Vårdare av det fysikaliska kabinettet 1840\(^{1/3}\)–\(^{31/12}\). Ledamot 1856 (nr 626).

---

3. Fysiska institutionen.

Akademiens beslut, 1849\(^{19/3}\), att, i st. f. den tekniska institutionen, som för akademien vore mera främmande och för det allmänna numera mindre behöllig, en fysisk och en
kemisk institution skulle inrättas, stadsfästes genom kungl. 
bref 1849 3/7. Enligt kungl. bref 1852 11/8 erhöll dessa institu-
tioners föreståndare professors namn.

Fysiker.

Erik Edlund. 
Docent i mekanik vid Uppsala universitet. Akademiens fysiker 1850 9/1. 

Klas Bernhard Hasselberg. 
Astrofysiker vid ryska centralobservatoriet i Pulkova. Akademiens 
fysiker 1888 11/11. Ledamot 1890 (nr 661).


Om institutionens uppkomst se ofvan. Enår akademien, 
hvilken, så länge den tekniska professionen förblefte oför-
ändrad (dess innehavare behöll lön en såsom tjänstledig), 
saknade de för ändringen nödiga medel, beslöts 1849 10/5 en 
underdåg anhållan om årligt anslag under tre års tid till 
arvode åt kemisten. Med bifall härtill anvisade Kungl. Maj:t 
1849 5/7 ett belopp af 600 rdr b.o att för ändamålet utgå un-
der tre år fr. o. m. 1849 af de till manufacturernas befräm-
jande anslagna medel. Efter den förste innehavarens afgång 
stod kemistbefattningen vakant, intill dess densamma genom 
1904 års grundstadgar upphäfdes.

Kemist.

Lars Fredrik Svanberg. 
Kapten. Akademiens kemist 1850 9/1 (hade utövfat tjänsten från 
början af 1849), afsked 1852 13/19. Ledamot 1839 (nr 465).
5. Akademiens samlingar.

Intendenter.

Akademiens naturaliesamlingar stodo till en början, åtminstone nominellt, under arkivariens vård, så länge denna befattning existerade. I sammantäde 1757 30/4 upplästes et af Academiens ämnessven Magister Tidstroem (nr 129) ingifvit memorial, hvaruti han tillböd sig att utan betalning hafva upsigt på Academiens naturalie- och malm-cabinett, bringa dem i ordning, öka dem och registrera m. m., hvartil Academien altför gerna gaf sit samtycke». Om resultatet af detta frivilliga åtagande är ingenting bekant. En särskild vårdare fingo samlingarna först i:

Anders Sparrman.  

Clas Fredrik Hornstedt.  
Förordnad 1787 7/8 att förestå akademiens naturaliecabinett under Sparrmans utrikes resa, hvarifrån denne åtvendes hösten 1788. Hornstedt utarbetade under Sparrmans frånvaro en vidlyftig katalog öfver cabinettet (2 vol. in folio), hvilket anmäldes för akademien 1788 13/4, samma dag som Hornstedt valdes till ledamot (nr 250).
Conrad Quensel.

Olof Peter Swartz.

Johan Wilhelm Dalman.

Tillkommen på grund af testamentariskt förordnande af P. J. Bergius 1784 10/12; trädde i verksamhet 1791. Om stiftelsens historia se: V. B. Wittrock, Några bidrag till Bergianska stiftelsens historia (Acta Horti Bergiani, Bd 1, N:o 1, 1890).

Föreståndare.

Olof Peter Swartz.
Intendent och professor vid Bergianska trädgårdsskolan 1791 10/12.

Johan Emanuel Wikström.

Nils Johan Andersson.
Adjunkt i botanik vid Lunds universitet. Lärare vid Bergianska trädgårdsskolan (tillika intendent vid naturhistoriska riksmuseets botaniska afdelning) 1856 11/6, afsked 1879 9/10. Ledamot 1859 (nr 546).

Veit Brecher Wittrock.

Klas Robert Elias Fries.
Docent i botanik vid Uppsala universitet och lektor i biologi och kemi vid Uppsala högre allmänna läroverk. Professor Bergianus 1915 24/1. F. 1876 11/7.
Vetenskapliga biträden.

Carl Axel Magnus Lindman.
Assistant 1887. Ledamot 1913 (nr 767).

Harald Georg Fredrik Strömfelt.
Assistant 1887—89 (jfr sid. 246 nedan).

Lars Albert Nilson.
Assistant 1888 (jfr sid. 246 nedan).

Hans Oscar Juel.
Assistant 1890—92. Ledamot 1911 (nr 753).

Hugo Gustaf Adolf Dahlstedt.
Assistant 1892—1905 (jfr sid. 246 nedan).

Svante Samuel Murbeck.
Assistant 1892—93. Ledamot 1907 (nr 738).

Fredrik Elias Ahlfvengren.
Assistant 1893—94 (jfr sid. 246 nedan).

Carl Georg Waldemar Dahl.
E. o. assistant 1901—02, assistant 1903. Sederm. föreståndare för Alnarps trädgårdsskola. F. 1875. 1/4.

Bror Otto Hernfrid Witte.
Assistant 1902. F. 1877. 1/4.

Nils Olof Valdemar Sylvén.

Sven Gustaf Krister G:son Blomqvist.
Assistant 1907 1/2—1909 21/2. Sederm. adjunkt vid högre allmänna lärverket i Örebro. F. 1882. 1/2.

Erik Lundström.

Trädgårdsägare.

Nils Forsberg.
Trädgårdsägare och arrendator af Bergielund 1804—20.

Anders Lundström.
Trädgårdsägare och arrendator 1822—60 14/4. Ledamot 1839 (nr 466).

Carl Ludvig Lindegren.
Trädgårdsägare och arrendator 1859 1/11—1860 14/11.
J. Aspman.
Trädgårdsmästare och arrendator 1860 14/11—1867 14/3.

Carl J. Källander.
Trädgårdsmästare och arrendator 1866 18/10, d. 1871 i okt.

Wilhelm Albin Loberg.

Erik Johan Eriksson.
Trädgårdsmästare och arrendator 1885 21/10—1872 1/7—1888 21/10. F. 1835 21/11, d. 1902 41/1.

Nils Henning Lindström.
Trädgårdsmästare 1888 1/11. F. 1854 20/6.


Upprättad med af A. Regnell donerade medel; trädde i verksamhet 1877 i augusti. Om institutionens historia se: Hj. Théel, Om Sveriges zoologiska hafsstation Kristineberg (Sthlm 1895), och densammes: Om utvecklingen af Sveriges zoologiska hafsstation Kristineberg ... (Arkiv för zoologi, Bd 5: N:o 5, 1907). Stationens angelägenheter ombesörjas från 1906 af en prefekt (oaslöand) och en föreståndare.

Sven Lovén.
Föreståndare 1877—92.

Johan Hjalmar Théel.
Föreståndare 1892—1905; Prefekt 1906—.

Artur Hjalmar Östergren.
8. Biblioteket.


Bibliotekarier.

Johan Wilhelm Dalman.

Sven Nilsson.
Intendent och bibliotekarie (tills vidare) 1828 22/10, afsked 1831 9/2. Ledamot 1821 (nr 390).

Anders Johan Ståhl.
Med. doktor, professor. Bibliotekarie 1831 11/11, afsked 1843 9/2. (Han antogs till bibliotekets ordnande och erforderliga katalogers författande samt biblioteksvårdens bestridande i öfrigt, enligt vederbörandes anvisning, tills vidare, så länge hans biträde i omförmälta afseende erfordras och han till akademiens nöje fullgör sina åliorganden.) F. 1767 7/11, d. 1844 9/11.

Carl Henrik Boheman.
Tillf. bibliotekarie 1843 11/11—1844 21/12.
Pehr Erik Svedbom.

Johan August Ahlstrand.

Erik Wilhelm Dahlgren.

Jakob Adrian Bergstedt.

Amanuenser vid biblioteket.

Pehr Erik Svedbom.

Johan August Ahlstrand.

Knut Robert Geete.
E. o. amanuens vid kungl. biblioteket, sederm. förste bibliotekarie därställdes. Amanuens vid akademiens bibliotek 1878 8/8, afsked 1893 19/6. F. 1849 15/2.

Jakob Adrian Bergstedt.

Eva Ulrika Dahlgren.

Margareta Ekelöf.
Bitråde vid biblioteket 1904—07. (Förste) amanuens 1907 13/5. F. 1882 11/2.

Fredrik Esajas Åhlander.
Ande amanuens 1909 1/12. F. 1879 23/5.

Upprättadt 1897; innehåller föremål, som tillhört Berzelius eller på annat sätt erinra om honom och hans lifsgärning. En redogörelse för museets uppkomst samt dess dåvarande innehåll och utseende finnes i: Minnesfesten öfver Berzelius den 7 oktober 1888 (Sthlm 1901), s. 68—79.

Sten Anders Hjalmar Sjögren.
Museets föreståndare 1901. Ledamot 1899 (nr 690).

10. Instrumentmakerierna.

Instrumentmakaren vid landtmäterikontoret Daniel Ekström (led. nr 68), hvilken för en af honom inrättad matematisk instrumentverkstad från år 1741 erhållit åtskilliga förskott af allmänna medel och 1748 fått dessa afskrifna mot villkor att meddela undervisning i sitt yrke, föreskrev före sin död (1755), att hans verkstad framgent skulle stå under vetenskapsakademien vård och tillsyn. Till undvikande af process med arfvingarna inlöste manufakturkontoret verkstaden och uppdrog dess vård åt akademien, som skulle utnämna föreståndare för densamma. Genom kungl. bref d. 27 april 1756 meddelades akademien, att rikets ständer beviljat ett åligt belopp af 6,000 dr kmt till instrumentmakeriernas upphjälpende, hvilket belopp skulle disponeras af akademien och till hälften komma det optiska instrumentmakenrient till godo. Reglemente för de matematiska instrumentmakerierna utfärdades af Kungl. Maj:t d. 5 febr. 1799, och ett statsanslag till instrumentmakeriernas uppmuntran utgår fortfarande med 500 kr. årligen, hvilket belopp af akademien fördelas.

Af det beviljade anslaget hafta, så vidt kunnat utrönas, följande varit delaktiga under de år, som angifvas närmast efter namnen:

Matematiska och fysiska instrumentmakare.

Johan Ahl 1756—62 (rymde till Danmark).
Johan Zacharias Steinholtz 1756—64, 1773—76.
Akademiens matematiska instrumentmakare. F. 1733, d. 1776 30/12.
Carl Hindric Westberg 1756—63 (öfvergaf metiern och flyttade till landet).
F. 1720 28/₉, d. 1769 17/₉.

Gabriel Östen Duhre 1763—81 (pensionen indragen).

Johan Peter Rosenberg 1764—77.
Akademiens matematiska instrumentmakare. D. 1777 i sept.

Johan Ihrmark 1777—81 (pensionen indragen).

Johan Gustaf Hasselström 1777—1812.
Akademiens matematiska instrumentmakare. F. 1747, d. 1812 i okt.

Johan Hofgren 1816—32.

Christian Eduard Littmann 1833—56.
Löjtnant vid flottans mekaniska kår. Akademiens matematiska instrumtenmakare. F. 1804, d. 1857 12/₉.


Emanuel Sörensen 1857—59.

Per Magnus Sörensen 1860—61, 1864, 1873—1906.
Akademiens fysiska instrumentmakare 1864, afsked 1906 14/₉₄. F. 1837 18/₉₀, d. 1907 4/₉₁.

Gustaf Ferdinand Sörensen 1862—63, 1865—1909.

M. A. Rundlöf 1863.

Georg Wilhelm Lyth 1864.

Gustaf Carlman 1868—71.

Per August Höglund 1872.

Gustaf Viktor Leonard Rose 1908—15.

**Optiska instrumentmakare.**

Carl Lehnberg 1756—68.
Led. 1756 (nr 152).

Eric Höjer 1768—74.
I anseende till hans ungdom uppdrogs åt P. Lehnberg (led. nr 135) att vara purator och styresman för verket. Höjer dog 1774 om våren.

Henric Holmbom 1775—93.
Inscendet öfver verkstaden utöfvades till 1784 af akademiens ledamot N. Lindblom. Holmbom dog 1793 19/₉ i 41:a året.
Gabriel Collin 1793—1825.
Auskultant i bergskollegium. Akademiens optiska instrumentmakare. Ledamot 1812 (nr 352).

Carl Eric Collin 1825—52.
Akademiens optiska instrumentmakare. F. 1791, d. 1852 19/1.

Meteorologiska instrumentmakare.

Francesco Cetti.
Akademiens meteorologiska instrumentmakare 1830 i maj. F. 1803, d. 1879.

Claes Otto Åderman.
Akademiens meteorologiska instrumentmakare 1872—84. F. 1826 7/1, d. 1896 23/11.

Astronomisk urmakare.

Victor Söderberg 1842—52.

Globverkstaden.

Det år 1758 i Uppsala stiftade kosmografiska sällskapet låt genom gravören Anders Åkerman förfärdiga jord- och himmelsglober, af hvilka de första utkommo 1759. Efter Åkermans död 1778 3/2 flyttades globverkstaden till Stockholm och ställdes under vetenskapsakademiens inneende. Dess föreståndare, som åtnjöto stadsunderstöd, hafva varit:

Fredrik Akrel.

Carl Fredrik Akrel.
Övertog globverkstaden vid faderns död 1804. Ledamot 1840 (nr 469).

Johan Hofgren.
Akademiens matematiska instrumentmakare (se ofvan); innehade äfven globverkstaden.
11. Akademiens Nobel institut
afdelningen för fysikalisk kemi.

**Inspektorer**
(förordnas af Kungl. Maj:t).

Erik Gustaf Boström.

Axel Fredrik C:son Wachtmeister.
Inspektor 1907. Ledamot 1912 (nr 761).

**Föreståndare.**

Svante August Arrhenius.
Föreståndare 1904 20/11. Ledamot 1901 (nr 704).

**Amanuenser.**

Harald Ludvig Reinhold Lundén.

Eva Ramstedt.
Tillf. amanuens 1913 1/2—20/6, 1913 1/10—1914 21/2. Sederm. docent i radiologi vid Stockholms högskola. F. 1879 14/6.

Oskar Benjamin Klein.
Amanuens 1915 1/1—30/6. F. 1894 15/6.

Karl Gustav Eugen Dernby.
C.

STATSINSTITUTIONER UNDER AKADEMIENS FÖRVALTNING.

1. Naturhistoriska Riksmuseet.

Sedan akademien genom kungl. bref 1819 10/12 erhållit uppdraget att bli förvårdare af det statens naturhistoriska museum, som grundlags genom frih. G. von Paimkulls af Kungl. Maj:t mottagna donation af sina zoologiska samlingar, uppdrogs den närmaste vården öfver detta museum jämte akademien egna zoologiska samlingar åt den förutvarande intendenten öfver dessa senare, hvilkens aflöning från 1823 delvis bestreds af statsmedel. Riksmuseet omfattade till en början endast zoologiska föremål, hvarför dess föreståndare kallades »intendent öfver det zoologiska museum».

Johan Wilhelm Dalman.
Intendent (1818 se ofvan) 1820—1828 11/12. Ledamot 1821 (nr 389).

Anders Johan Ståhl.
Tillf. intendent 1823 11/12 till årets slut. Bibliotekarie 1831.

Sven Nilsson.
Intendent (och bibliotekarie) 1828 11/12, afsked 1831 8/12. Ledamot 1821 (nr 390).

Bengt Fredrik Fries.
Sedan akademien 1831 11/12 beslutit, att intendentstjänsten skulle tillsättas särskilt, utan allt sammankar med bibliotekariepåstånden, antogs Fries s. d. till intendent. D. 1839 7/12. Ledamot 1837 (nr 456).

Carl Jacob Sundevall.

I följd af ved riksdagen 1840—41 beviljade förhöjda anslag, blev det zoologiska museet, jämlikt kungl. bref d. 25 jan. 1841, fr. o. m. detta år deladt i tre afdelningar under hvar sin intendent; en af dessa blev hufvudintendent (förste intendent).

Förste intendenter.

Carl Jacob Sundevall 1841—1870 31/12.
Sven Lovén 1871 1/1—1892 31/8.
Fredrik Adam Smitt 1892 1/6—1904 19/12.
Johan Hjalmar Théel 1904 14/6—1912 21/12.
Axel Johan Einar Lönnberg 1913—15.

Intendenter.

Vertebratafdelningen.
(Förut: »Samlingarna af vertebrerade djur».)

Carl Jacob Sundevall.
Intendent 1841 1/1; afsked 1870 12/10. Ledamot 1839 (nr 463).

Fredrik Adam Smitt.

Axel Johan Einar Lönnberg.

Entomologiska afdelningen.
(Förut: »De entomologiska samlingarna».)

Carl Henrik Boheman.
Intendent 1841 10/2, afsked 1867 1/4. Ledamot 1838 (nr 459).

Carl Stål.

Jacob Spångberg.
Christopher Aurivillius.
Biträde 1879 1/2–1880 21/12, tillff. intendent 1880 19/11 (från 1881), intendent 1885 14/4. Akademiens sekreterare 1901.

Bror Yngve Sjöstedt.
Intendent 1902 4/1. Ledamot 1909 (nr 748).

Evertebratafdelningen.
(Förut: »De helmintologiska och malacologiska samlingarna«; »Samlingsarna af lägre overtebrerade djur«.)

Sven Lovén.

Johan Hjalmar Théel.

Mineralogiska afdelningen.
(Förut: »De mineralogiska samlingarna«; »Mineralcabinetttet«.)

Af akademiens mineralogiska samlingar bildades 1841 en särskild afdelning av riksmuseet med egen intendent.

Carl Gustaf Mosander.

Nils Adolf Erik Nordenskiöld.

Sten Anders Hjalmar Sjögren.
F. d. professor i mineralogi och geologi vid Uppsala universitet. Intendent 1901 13/11. Ledamot 1899 (nr 690).

Botaniska afdelingen

Akademiens botaniska samlingar, som förut förvarats i den Bergianska egendomen, införlivades 1841 med riksmuseet såsom en särskild afdelning, hvars intendent blev »lära- ren vid Bergianska trädgårdsskolan och Akademiens botaniska intendent«.

Johan Emanuel Wikström.

Nils Johan Andersson.
Adjunkt i botanik vid Lunds universitet och lärare vid nya elementarskolan. Intendent (tillika professor Bergianus) 1856 17/6; afsked 1879 9/10. Ledamot 1859 (nr 546).
Veit Brecher Wittrock.

Gustaf Oskar Malme.
Amanuens (se nedan). Tillf. intendent 1904 1/10—1905 31/6.

Carl Axel Magnus Lindman.

Paleozoologiska afdelningen.
(Förut: »Samlingarna af fossila djur«; »Paleontologiska afdelningen«.)

Afdelningen upprättad år 1864 (k. br. 1863 11/12).

Nils Peter Angelin.
Adjunkt i geologi och paleontologi vid Lunds universitet. Intendent 1864 10/2. D. 1876 15/2. Ledamot 1857 (nr 536).

Gustaf Lindström.

Edvard Johan Gerhard Holm.

Paleobotaniska afdelningen.
(Förut: »Samlingarna af arkegoniater och fossila växter«.)

Upprättad 1885] såsom personlig intendentur för förste innehafvaren; på ordinarie stat 1910.

Alfred Gabriel Nathorst.
Geolog vid Sveriges geologiska undersökning. Intendent 1884 8/10. Ledamot 1885 (nr 638).

Etnografiska afdelningen.

Afdelningen, som förut lydt under vertebratafdelningens intendent, blev själfständig fr. o. m. år 1900.

Knut Hjalmar Stolpe.

Magnus Gustaf Retzius.
Tillf. intendent 1905 8/5—31/12.
Axel Johan Einar Lönnberg.
Tillf. intendent 1906\textsuperscript{31/4}–1908\textsuperscript{31/4}.

Carl Vilhelm Hartman.
Kurator vid arkeologisk-etnografiska afdelningen af Carnegie-museet i Pittsburg, U. S. A. Intendent 1908\textsuperscript{4/4}. F. 1862\textsuperscript{13/4}.

**Amanuenser, assistenter, vetenskapliga biträden.**


**Mineralogiska afdelningen.**

**Gustaf Lindström.**
Assistent 1861, afsked 1905\textsuperscript{4/12}. F. 1838\textsuperscript{1/4}.

**Gustaf Flink.**
Assistent 1906\textsuperscript{1/4}, på ordinarie stat 1914\textsuperscript{30/12}. F. 1849\textsuperscript{13/14}.

**Paleobotaniska afdelningen.**

**Axel Fredrik Carlson.**
Amanuens 1885\textsuperscript{31/4}–1888\textsuperscript{31/4}. Sederm. kamrerare vid skånska cementaktiebolaget i Limhamn, F. 1846\textsuperscript{9/4}.

**Carl Filip Gunnar Andersson.**
Amanuens 1891\textsuperscript{10/12}–1898. Sederm. professor i ekonomisk geografi vid Stockholms handelshögskola. F. 1865\textsuperscript{23/4}.

**Per Dusén.**
Amanuens 1899\textsuperscript{4/4}–1900\textsuperscript{20/6}. F. 1855\textsuperscript{4/9}.

**Hjalmar August Möller.**
Amanuens 1901\textsuperscript{4/1}–1902. Sederm. lektor vid högre allmänna läroverket i Kalmar. F. 1866\textsuperscript{39/6}.

**Thore Gustaf Halle.**
Vetenskapligt biträde 1907\textsuperscript{11/4}–1914\textsuperscript{31/12}. 1909\textsuperscript{21/12}–1914\textsuperscript{31/12}; assistent 1914\textsuperscript{30/12}. Docent i paleobotanik vid Stockholms högskola. F. 1884\textsuperscript{24/9}.
Botaniska afdelningen.

Carl Fredrik Nyman.
Konservator 185.—89. F. 1820\(1/4\), d. 1893\(28/4\).

Carl Wilhelm Hjalmar Mosén.
Regnellsk amanuens 1872—73, 1875—83. F. 1841\(14/4\), d. 1887\(27/4\).

Johan Nordal Fischer Wille.
Regnellsk amanuens 1883—86. Utländsk ledamot 1905 (nr 565).

Hans Oscar Juel.
Regnellsk amanuens 1886 och 1890 samt botaniska afdelns amanuens 1891—92. Ledamot 1911 (nr 753).

Carl Axel Magnus Lindman.
Regnellsk amanuens 1887\(1/1—31/8\). Intendent 1905.

Harald Georg Fredrik Strömfelt.
Grefve, docent i botanik vid Uppsala universitet. Regnellsk amanuens 1887\(1/6—1890\). F. 1861\(6/2\), d. 1890\(29/2\).

Lars Albert Nilson.
Docent i botanik vid Uppsala universitet. Regnellsk amanuens 1888\(10—31/12\), 1889. Sederm. lektor vid skogsinstitutet. F. 1860\(6/2\), d. 1906\(6/2\).

Hugo Gustaf Adolf Dahlstedt.
Amanuens vid botaniska afdelningen 1890—91, 1895—1914. Regnellsk amanuens 1892—94. Assistent 1914\(28/12\). F. 1856\(6/2\).

Fredrik Elias Ahlfvengren.
Amanuens vid botaniska afdelningen 1893—94. Sederm. lektor vid högre realläroverket å Norrmalm i Stockholm. F. 1862\(1/4\).

Gustaf Oskar Andersson Malme.
Regnellsk amanuens 1895—1901, 1903—04. Tillf. intendent 1904—05 (se ofvan). Sederm. lektor vid högre lärarinneseminariet i Stockholm: F. 1864\(24/10\).

Nils Eberhard Svedelius.
Regnellsk amanuens 1901—02. Sederm. professor i botanik vid Uppsala universitet. F. 1873\(6/8\).

Klas Robert Elias Fries.
Regnellsk amanuens 1902\(1/6—03\(1/10\), 1904\(1/11—1907\(1/6\). Professor Bergianus 1915.

Erik Leonard Ekman.
Regnellsk amanuens 1908—09, 1911—12. F. 1883\(14/10\).

Per Dusén.
Regnellsk amanuens 1907\(1/6—31/12\), 1913\(1/6—31/9\) (se ofvan under paleobotan. afd.).

Valentin Norlind.
Regnellsk amanuens 1913\(1/6—1914\). F. 1887\(14/1\).

Lars Romell.
Regnellsk amanuens 1915. F. 1854\(1/12\).
Paleozoologiska afdelningen.

Ragnar Nilsson.
Vetenskapligt biträde 1913 sept.—1914 juni, 1915 jan.—juni; tillf. assistent 1914 1/7—31/12. F. 1892 3/2.

Richard Hägg.
Amanuens 1913 3/12; assistent 1914 30/12. F. 1877 31/12.

Evertebratafdelningen.

Nils Hjalmar Odhner.
Biträde 1904 i nov.; e. o. assistent 1913 17/11; assistent 1914 30/12. F. 1884 1/12.

Entomologiska afdelningen.

Sven Lampa.

Bror Yngve Sjöstedt.
Vetenskapligt biträde 1897—1902. Intendent 1902.

Per Abraham Roman.
E. o. assistent 1914 1/1—28/2. F. 1872 24/11.

Eric Mjöberg.
E. o. assistent 1914 1/3—31/12; assistent 1914 30/12. F. 1882 8/9.

Vertebratafdelningen.

Lars Gabriel Andersson.
Vetenskapligt biträde 1894 sept.—1895 mars; 1897 febr.—1902 juni. Sederm. lektor vid högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm. F. 1868 23/7.

Walter Alexander Kaudern.

Nils Carl Gustaf Fersen Gyldenstolpe.

Etnografiska afdelningen.

Kornelia Pålman.
Biträde 1880—86. F. 1850 11/4, d. 1886 4/7.

Fredrik Robert Martin.
Biträde 1887—94 i maj. Sederm. dragoman vid svenska beskickningen i Konstantinopel. F. 1868 8/7.

Gerda Cederblom.
Carl Gustaf Swenander.
Amanuens 1905½—31/12. Sederm. docent i zoologi vid Uppsala universitet och fiskeriintendant i södra distriktet. F. 1874 18/4.

Edgar Hans Casimir Reuterskiöld.
Amanuens 1905—06. Sederm. docent i religionshistoria vid Uppsala universitet. F. 1872 18/10.

Nils Erland Herbert Nordenskiöld.

Gunnar Hallström.

Yngve Laurell.

Gaston Viktor Backman.

Karl Gerhard Lindblom.
E. o. amanuens 1912; assistent 1914 20/12. F. 1887 23/4.

Konservatorer.

Jacob Westin.
Vaktmästare (sbitråde vid djurs och fåglars uppstoppning) 1820 18/1, afsked 1826 11/12. D. 1828.

Fredrik Blank.
Vaktmästare (konservator) vid museum 1827 1/4. F. 1810(?), d. 1839 14/4.

Carl Gustaf Silfversvård.
Tillf. konservator 1839 17/4, konservator 1840 4/1, afsked 1841 31/2. F. 1816 8/7, d. 1855 27/1.

Friedrich Wilhelm Meves.

Anders Svensson.
Konservator 1877 19/9, afsked 1909 31/10. F. 1845 22/2.

Carl Olof Erik Sörling.
Andre konservator 1907 7/10, afsked 1909 34/7. F. 1881 18/7.

Lars Erik Ericson.

John David Meyert.

Aldor Jansson.
Ritare.


Wilhelm von Wright.

Johan Julius Ringdahl.
Lärare vid konstakademiens principskola. Ritare 1848 1/6—1856 31/12. F. 1813, d. 1882 31/1.

Per Daniel Holm.
Ritare 1856 10/12—1862 31/12. Sederm. professor vid konstakademien. F. 1835 11/6, d. 1903 7/9.

Magnus Westergren.
Ritare på evertebratafdelningen 1866—87. Emigrerat till Förenta Staterna. F. 1844 31/12.

Georg Liljevall.

Axel Richard Ekblom.
Ritare på botaniska, entomologiska och vertebraafdelningarna 1876—1914. F. 1858 7/2, d. 1914 17/8.

Carl Axel Hedelin.
Ritare på paleobotaniska afdelningen 1885—94. F. 1861 14/2, d. 1894 3/4.
Carl Fredrik Erdmann.
Ritare på vertebratafdelningen 1887—90. F. 1847, d. 1892 i mars.

Lovisa Therese Ekblom, född Jansson.

Karl Axel Fredrik Österberg.
Ritare på vertebratafdelningen 1898—1904 samt från 1914. F. 1866.
2. Meteorologiska centralanstalten.

Upprättad på grund af kungl. bref 1872 \(\frac{24}{5}\), trädde i verksamhet med början af år 1873.

_Föreståndare._

Robert Rubenson.
E. o. adjunkt i meteorologi vid Uppsala universitet. Tillf. föreståndare 1872 \(\frac{17}{19}\), föreståndare och professor 1876 \(\frac{15}{12}\), afsked 1902 \(\frac{1}{10}\). Ledamot 1873 (nr 590).

Hugo Emanuel Hamberg.
Tillf. föreståndare 1902 \(\frac{13}{12}\), föreståndare 1902 \(\frac{12}{11}\), afsked 1914 \(\frac{7}{1}\). Ledamot 1906 (nr 718).

Nils Gustaf Ekholm.
Föreståndare 1913 \(\frac{6}{17}\) Ledamot 1905 (nr 729).

_Amanuenser, Vetenskapliga biträden, Meteorologer._

Lars Arvid Forssman.
Docent i meteorologi vid Uppsala universitet. Tillf. amanuens 1872 \(\frac{18}{11}\), amanuens 1876 \(\frac{15}{12}\), afsked 1878 \(\frac{1}{10}\). Sedermera kansliråd och byråchef i finansdepartementets kontroll- och justeringsbyrå. F. 1842 \(\frac{17}{4}\), d. 1890 \(\frac{33}{5}\).

Anders Petter Hedén.
Vetenskapligt biträde fr. hösten 1873—hösten 1874. Sederm. geodet vid rikets allmänna kartverk. F. 1841 \(\frac{12}{3}\), d. 1915 \(\frac{21}{2}\).
Hugo Emanuel Hamberg.

Per Gustaf Borén.

Nils Gustaf Ekholm.
Docent i meteorologi vid Uppsala universitet. Vetenskapligt biträde 1890 7/12, amanuens 1902 25/12, Föreståndare 1913.

Karl Gustaf Olsson.
Vetenskapligt biträde 1894 1/8—1897 31/12. Biträdande astronaut (se ovan).

Tycho Emanuel Ericson Aurén.

Filip Åkerblom.

Jonas Westman.

Johan Wilhelm Sandström.
Vetenskapligt biträde 1899 17/12—1902 21/12; meteorolog 1913 8/12. F. 1874 7/8.

Anders Martin Jansson.
Vetenskapligt biträde 1903 1/4; andre amanuens 1906 14/11, afsked 1912 8/12. Sederm. förste aktuarie i kommerskollegium. F. 1868 34/12.

Johan Einar Petri.

Sven Grenander.
Vetenskapligt biträde 1905 1/6—1906 31/5. Sederm. lektor vid högre allmänna läroverket i Västervik. F. 1878 7/2.

Bruno Rolf Rolf.
Vetenskapligt biträde 1906 sept.—1907 juni, 1907 aug.—1908 maj; andre amanuens 1913 3/12; meteorolog 1913 8/12. F. 1885 28/6.

Wilhelm Ferdinand Valdemar Lindholm.

Knut Sebastian Haldin.
Ingeniör. Vetenskapligt biträde fr. 1914 7/1. F. 1869 14/1.
VIII.

MEDALJER

präglade öfver ledamöter af vetenskapsakademien.

(Där ej annorlunda angifves, äro medaljerna af 7. storleken.)

1750. P. Elvius (9. storl.).
1753. Chr. Polhem (8. storl.).
    — C. Hårleman (12. storl.).
1758. D. Ekström (8. storl.).
1750. C. Grill (9. storl.).
    — P. Elvius (9. storl.).
1764. C. Linnaeus (8. storl.).
1767. A. Celsius (8. storl.).
1768. A. von Swab (8. storl.).
1769. J. Alströmer (8. storl.).
1773. M. Strömer (8. storl.).
1778. J. Faggot (8. storl.).
1773. C. Cronstedt (8. storl.).
1780. N. Sahlgren (17. storl.).
1781. O. af Acrel (8. storl.).
1782. A. J. von Höpken (17. storl.).
1783. P. W. Wargentin (9 storl.).
1784. N. P. von Plåten. (8 storl.).
1785. T. Bergman (8 storl.).
1788. J. G. Wallerius (8 storl.).
    — C. Rönnow (9 storl.).
1789. C. W. Scheele (9 storl.).
    — A. J. von Höpken (17. storl.).
1790. B. och P. J. Bergius (8 storl.).
1794. Z. J. Strandberg (9 storl.).
1797. A. Bäck (9 storl.).
    — J. C. Wilcke (8 storl.).
1800. B. Ferrner (8 storl.).
    — D. Melanderhjelm (11 storl.).
1808. F. H. af Chapman (10 storl.).
1809. G. Sheldon (10 storl.).
1814. D. Schulz von Schulzenheim (10 storl.).
1816. N. Dahlberg (9½ storl.).
1821. N. von Rosenstein (10½ storl.).
1823. S. Rinman (10 storl.).
1824. O. Swartz (8 storl.).
1825. J. G. Gahn.
1827. A. N. Edelerantz.
1828. S. G. Hermelin.
1829. G. Paikull.
    — F. W. Ehrenheim.
1832. C. P. Thunberg.
1833. B. von Platen.
1836. E. Nordewall.
1837. S. L. Odmann.
1838. A. Murray.
1840. B. R. Geijer.
1841. C. P. Hällström.
1842. A. J. Retzius.
1843. E. Hagström.
1846. A. Ehrnrooth.
1847. G. W. af Tibell.
1848. L. Gyllenhaal.
1849. J. J. Berzelius (18 storl.).
1851. A. H. Florman.
1852. E. Swedenborg.
1853. C. J. Schönherr.
1855. C. F. Fallén.
1856. J. Svanberg.
1858. J. A. Wahlberg.
1859. W. Hisinger.
1861. N. G. Sefström.
1862. G. Wahlenberg.
1863. F. Rudberg.
1864. B. F. Fries.
1865. P. Lagerhjelm.
1866. C. A. Agardh.
1867. A. A. Retzius.
1868. L. J. Wallmark.
1869. C. G. Mosander.
1870. E. G. Geijer.
1871. C. J. Ekströmer.
1872. J. A. von Hartmansdorff.
1873. I. Hwasser.
1874. H. Järeta.
1875. S. Owen.
1876. A. Ehrensvård.
1877. C. Carlander.
1878. P. af Bjerkén.
1879. C. J. Sundevall.
1880. J. Hallenberg.
1881. E. M. Fries.
1882. A. F. Cronstedt.
1883. P. F. Wahlberg.
1884. G. af Klint.
1885. N. Ericsan.
1887. J. P. Lefrén.
1888. A. F. Regnell.
1889. O. I. Fährnæs.
1890. C. F. Akrell.
1891. E. Edlund.
1892. S. Lovén (13. storl.).
1893. M. Huss.
1894. J. Ericsson.
1895. C. J. Schlyter.
1896. C. D. Skogman.
1897. G. Ekman.
1898. A. J. Erdmann.
1899. E. Nonnen.
1900. J. E. Areschoug.
1901. F. T. Berg.
1902. J. A. Wahlberg (20. storl.).
1903. S. Nilsson.
1904. A. Nobel (21. storl.).
1906. J. S. Bagge.
1907. D. M. A. Möller.
1908. C. W. Blomstrand.
1909. C. von Linné (21. storl.).
1911. C. Adelsköld (22. storl.).
1912. D. G. Lindhagen.
1914. B. E. Hildebrand.
1917. J. Meldercreutz.
1918. C. U. Sondén.
IX.

PRISBELÖNINGAR.

Från år 1761 utsatte akademien tidtals prisfrågor och belönade de svar, som ansågoss värda utmärkelse. På förslag af Berzelius afskaffades dessa pristäflingar, och i 1820 års grundregler infördes ett åliggande för vederbörande klasser att hos akademien anmäla och föredruga tryckta skrifter af svenska författare, som i de till klassen hörande vetenskapsgrenar under året utkommit, och att, då klassen finner arbeten af ovanligt värde ledande till akademiens ändamål, föreslå ett pris af en guldmedalj, större eller mindre, hvilken skulle utdelas på högtidsdagen. Föreskriften upprepades i grundreglerna af 1842 och 1850, men dess tillämpning hade på flera år icke ifrågakommit, då genom instiftandet av det Letterstedtska priset för utmärkt originalarbete akademien sattes i tillfälle att på annat sätt belöna vetenskapliga produktioner. Den medalj, som dessförinnan användes till pris, var »den större minnespenningen öfver Linné«, i allmänhet om 25 dukaters vikt. Detta pris har tilldelats:

1827. G. Wahlenberg, för Flora Suecica.
1828. L. Gyllenhaal, för Insecta Suecica descripta.
1836. S. Nilsson, för Skandinaviens fauna, fåglarne.
1856. S. Nilsson, för Skandinaviens fauna, fullbordad.

På grund af särskilda donationsbestämmelser har akademien utdelat följande belöningar:

Ferrnerska belöningen.

Enligt testamente af d. 15 juli 1795 förordnade akademins ledamot Bengt Ferrner, att vid hans frånfälle ett be-
lopp af 1,000 riksdaler skulle öfverlämnas till akademien, hvilken ägde att »med årliga räntan belöna den auctor, hvars afhandling så väl i mathesi pura som applicata som finnes vara inkommen och införd i Handlingarne för nästföregående år». Kapitalet uppgick 1915 till 3,300 kronor och belöningens belopp till 112 kr.

1806. G. G. Hällström, Om jerns utvidgning af värme.
1807. N. G. af Schultén d. ä., Geographiska belägenheten af åtskilliga svenska orter.
1808. C. P. Hällström, för under flera år insända chronometerobservationer och latitudesbestämningar.
1809. N. J. Bergsten, Om krokinier.
1811. J. Svanberg, Analytisk deduktion af principium compositionis et resolutionis virium.
1812. Densamma, två matematiska afhandlingar.
1813. S. A. Cronstrand, Om bestämnande af tiden, då anomalia vera är givna och banan ej mycket avvikande från en parabel.
1814. Z. Nordmark, De nyaste försöksnotis utlagag rörande en svårighet i theorien om flytande kroppars hastighet.
1815. S. A. Cronstrand, Aldebarans occultation d. 18 sept. 1810.
1816. H. J. Wallbeck, Stjernans ζ i Oxen bortskymning af månen d. 5 nov. 1751.
1817. C. G. Spens, Projections-methoden för landchartor.
1818. N. G. af Schultén d. y., Theoretiska undersökningar rörande höjdmätning med tillhjelp af barometern.
1821. J. Svanberg, Om roterande systemers principalaxlar och sannolikaste medelresultatet af gifna observationer.
1822. S. A. Cronstrand, Försök att förklara Indernas verldsaldrar.
1823. G. G. Hällström, Undersökning om vattens volumförändring af värme och bestämmelse af den värmegrad, hvorvid vattens täthet är störst.
1824. S. A. Cronstrand, Om sätet att från de anmärkta tidsmomenterna vid observationer af lika solhöjder bestämma tiden och urets dragning.
1825. J. Svanberg, Berättelse öfver försök till bestämnande af sekundpen-delnas längd och vattnets tyngd.
1826. F. Rudberg, Förslag till en förbättrad reflection-goniometer.
1828. A. F. Svanberg, Om interpolation af en serie.
1829. Densamma, Analys af pyramider.
1830. J. Svanberg, Theorie för planeters och cometers rörelser.
1832. Densamma, Om transitinstrumenters begagnande och iakttagande af dervid nödvändiga korrektioner.
1834. Ferrnerska och Lindbomska prisen sammanslagna och därefter i två lika delar åt J. Svanberg och F. Rudberg för deras undersökning af enheterna för ett nytt system af mått, mål och vigt.
1835. N. H. Selander, Undersökning om Stockholms observatorii polhöjd.
1837. A. F. Svanberg, Om lineära differensekvationer af andra ordningen.
1838 & 1839. F. Rudberg, Undersökning om luftens utvidgning mellan vattnets fryspunkt och dess kokpunkt vid medelbarometerhöjd.
1840. A. F. Svanberg, Om fluiders öreelse.
1841. C. B. Liljeboöck, Observationer öfver jordmagnetismens absoluta styrka.
1842. C. J. Malmsten, Om en matematisk serie.
1843. Densamme, Om integration af en diff. eqvation.
1844. Densamme, Om en Eulerisk formel.
1846. E. G. Björling, Om betydelsen af vissa tecken i analytisk matematik.
1847. Densamme, Om en anmärkningsvärd klass af infinita serier.
1848. C. J. Malmsten, Två matematiska afhandlingar.
1851. C. F. Lindman, Om några definita integraler.
1853. E. G. Björling, Två matematiska afhandlingar.
1856. Densamme, Om integrering af en differential-equation.
1857. D. G. Lindhagen, Om terrestra refraktionens teori.
1858. E. G. Björling, En uppsats af matematiskt innehåll.
1860. V. von Zeipel, Undersökningar i högre algebraen jemte några deraf beroende theoremer i determinant-theorien.
1862. A. Möller, Undersökning af Fayeska kometens bana.
1863. D. G. Lindhagen, Beräkning af geografska ortbestämningar på Spetsbergen.
1864. G. Dillner, En grupp formler, som beröra de elliptiska funktionerna af första slaget.
1871. A. V. Bäcklund, Om geometriska ytor.
1872. C. F. E. Björling, Teori för algebraiska equationers rötter.
1873. H. Schultz, Mikrometrisk bestämning af 104 stjernor inom stjerngruppen 20 Vulpeculae.
1874. H. Gylde, Integration af vissa i störingsteorien förekommande differentialformler.
1875. G. Mittag-Leffler, Tvenne följsatsar ur Cauchy's teorem om rötter.
1876. J. O. Backlund, Allmänna störingar, som af jorden förorsakas i Enckeska kometens öreelse i en viss del af dess bana.
1877. G. Mittag-Leffler, två matematiska afhandlingar.
1879. C. F. Lindman, Bidrag till bestämmande af definita integraler.
1880. H. Gylde, Ueber die Bahn eines materiellen Punktes, der sich unter dem Einflusse einer Centralkraft von einer gewissen allgemeineren Form bewegt.
1882. A. Berger, En generalisation af några formler i gammafunktionens teori.
1883. G. Dillner, Om integration af differentialequationerna i n-kroppars problemet.
1884. I. Bendixson, två uppsatser om »perfekta punktmängder«.
1885. E. Phragmén, två matematiska uppsatser.
1886. K. Bohlin, Ueber die Bahnelemente des dritten Saturnsatelliten Tethys.
1887. A. V. Bäcklund, Bidrag till teorien för vågrörelsen i ett gasartadt medium.
C. V. L. Charlér, Untersuchung über die allgemeinen Jupiter-Störungen des Planeten Thetis.
1888. G. Köbb, två matematiska uppsatser.
1889. H. Gyldén, Om sannolikheten att påträffa stora tal vid utvecklingen af irrationella decimalbråk i kedjebråk.
1890. G. Mittag-Leffler, två matematiska afhandlingar.
1892. E. Phragmén, för flera matematiska uppsatser.
1893. K. G. Olsson, Ueber die absolute Bahn des Planeten Egeria.
1894. I. Bendixson, Kalkyl af integralerna till ett system af differentialequationer genom successiva approximationer.
1897. E. Phragmén, Sur la théorie des élections multiples.
1899. S. E. Strömgren, Ueber Kometenbahn-Excentricitäten.
1900. A. Wiman, för två matematiska afhandlingar.
1902. Erik Holmgren, för två matematiska afhandlingar.
1904. A. Wiman, för två matematiska afhandlingar.
1906. C. W. Oseen, för två matematiska afhandlingar.
1907. E. Holmgren, för två matematiska afhandlingar.
1908. Olof Olsson, Om de Bruns rotationsproblem.
1911. Ruben Matson, Sur la croissance du module d'une fonction entière.
1912. N. O. Zeilon, Das Fundamentalintegral der allgemeinen, partellen, linearen Differentialgleichung mit konstanten Koeficienten.
1913. H. G. Block, Sur les équations linéaires aux dérivées partielles à caractéristiques multiples.
1914. F. R. Berwald, Solution nouvelle d'un problème de Fourier.
1915. H. G. Block, Sur la stabilité d'une petite planète dans les points triangulaires de Mercure.

Lindbomska belöningen.

Akademiens ledamot G. A. LINDBOM testamenterade d. 20 april 1814 till akademien ett belopp af 2,000 riksdaler banko, med föreskrift »att räntan däraf användes årligen till en å

1819. **A. Arfwedson**, Om upptäckten af ett nytt eldfast alkali, Lithion.
1821. **S. Nilson**, Om de i sandstenen vid Hör befintliga petrifikat.
1822. **B. G. Bredberg**, Försök att bestämma den kemiska sammansättningen hos några vid småtprocesser i stort bildade slagger.
1824. **S. Nilsson**, Underrättelse om fossila landtväxter som finns tillsammans med hafsmusslor, snäckor m. m. i den Skånska grönsandskaken.
1825. **J. Svanberg och S. A. Cronstrand**, Försök till bestämmande av svenska längdmåttets och vigtens enheter.
1827. **F. Rudberg**, Volumförändringen hos blandningar av alcool och vatten.
1830. **N. G. Sefström**, Undersökning af de räfflor, hvaraf Skandinaviens berg äro med bestämde riktning färade.
1832. **C. Ullgren**, Bidrag till känndomen af det hvita qvicksilfver-präcipitatets och några andra analoga qvicksilfversalters sammansättning.
1833. **F. Rudberg**, Om luftens utvidgning.
1834. **C. G. Mosander**, Upptäckten af lantan.
1849. E. Edlund, Undersökning öfver inductionsströmmar, som uppkomma vid öppnandet och slutandet af en galvanisk kedja.
1850. A. Erdmann, Försök till en geognostisk-mineralogisk beskrifning öfver Tunabergs socken i Södermanland.
1852. A. J. Ångström, Om de monoklinöödriska kristallernas molekulära konstanter.
1854. Densamme, Optiska undersökningar.
1856. E. Edlund, Uppfinning af en telegrafapparat, medelst vilken två under-rättelser samtidigt kunna afsändas i motsatt riktning på en och samma telegraftråd.
1858. A. E. Nordenskiöld, Bidrag till läran om den kristallografiska isomorfin och dimorfin.
1860. R. Thalén, Om induktionsströmmars fortvaro och styrka.
C. W. Blomstrand, Några organiskt sammansatta radikaler.
1861. J. Lang, Bidrag till kännedom om salpersyrlighetens föreningar med enatomiga baser.
F. L. Ekman, Om hydrobenzamidens förhållande till chlorväte.
1863. C. Chydenius, Jordmagnetiska förhållandena vid Spetsbergen och om gradmätningens utförbarhet därstädes.
1865. J. Lang, två afhandlingar om salpersyrligheten.
1866. L. I. Igelström, uppsatser om nya mineralier.
1867. Densamme, Mäktiga lager af bituminös gneiss och glimmerskiffer uti Nullaberget.
E. W. Fernlundh, Till kännedomen om öfverjödysrarmsmättingskapacitet.
1868. C. W. Paljkkull, Bidrag till kännedomen om Islands bergsbyggnad.
1869. F. L. Ekman, Kemisk undersökning af »Nullabergsarten» från Östmarks socken i Vemmland.
1870. G. Lindström, Kemisk undersökning af meteorstenerna från Hessele.
1871. K. A. Holmgren, Elektriciteten som kosmisk kraft.
1874. A. Wijkander, Observations météorologiques de l’expédition arctique suédoise en 1872—73.
1875. P. A. Siljeström, Gasers täthets- och elasticitetsförändringar vid lägre pressioner än en atmosfer, och Mariotteska lagen.
1876. F. L. Ekman, Om de strömningar som uppstå i närheten af flodmynningar.
1877. A. Wijkander, Observations magnétiques, faites pendant l’expédition arctique suédoise en 1872—73.
1878. L. F. Nilson, afhandlingar i organisk kemi.
P. Klason, Rhodankaliums inverkan på föreningar af monoklorattiksyra.
1879. O. Pettersson, uppsatser i fysikalisk kemi.
1880. L. F. Nilson, upptäckten af metallen Skandium.
PRISBELÖNINGAR

1882. O. Widman, Om en synthes af tymol ur kuminol.
1883. C. E. af Klercker, Recherches sur la dispersion prismatique de la lumière.
1884. K. A. Wallroth, Fosforsalts inverkan på metalloxider.
1885. S. Arrhenius, Bestämning af den galvaniska ledningsförmågan hos mycket utspädda vattenlösningar samt grunderna för en kemisk teori för elektrolyten lösning.
C. A. Möbius, Experimentel undersökning öfver elektriska induktions- och disjunktions-strömmar.
1886. A. Hamberg, Hydrografiska iakttagelser under expeditionen till Grönland 1883.
G. Flink, Undersökningar öfver en serie diopsidvarieteter från Nordmarken.
1888. G. Lindström, Om hyalotekit från Långban.
1889. A. G. Ekstrand, uppsatser om nafteösyror och kolhydrat.
1890. D. S. Hector, Undersökning om derivat af svafvelurinämne.
W. Palmér, Iridiums ammoniakaliska föreningar.
1891. H. Bäckström, Ueber angegeschwemmte Bimsteine an norwegian Küsten.
R. Mauzelius, Om fluornaftalinsulfonsyra.
1892. J. A. Bladin och H. G. Söderbaum, för kemiska uppsatser.
1894. P. T. Cleve, afhandlingar öfver isomeriförhållanden inom naftalinserien.
1896. V. Bjerknes, Ueber elektrische Resonanz.
1897. D. Strömholm, Om sulfin- och tetinföreningar, 1—3.
1898. E. J. Widmark, Om gränserna för det synliga spektrum.
1899. G. Granqvist, Quantitative Bestimmungen über die Zerstäubung der Kathode in verdünnter Luft.
1900. H. von Euler, två uppsatser öfver katalytiska reaktioner.
1902. Astrid Cleve, Bidrag till kännedomen om Ytterbium.
1903. J. W. Sandström, Ueber die Beziehung zwischen Luftbewegung und Druck in der Atmosphäre unter stationären Verhältnissen.
1905. J. Köhler, Arsenikundersökningar.
1906. Walfrid Ekman, Om jordrotationens inflytande på hafsströmmarna.
1911. G. Flink, Bidrag till Sveriges mineralogi.
1912. Otto Holmberg, två afhandlingar öfver grundämnet holmium.
1913. Häkan Sandqvist, Studien über die Phenanthrensulfosäuren.
1915. Arne Westgren, Über die kinetische Energie der Teilchen in kolloiden Lösungen.

Flormanska belöningen.

Akademiens ledamot A. H. Florman öfverlämnade med gåfvobref af d. 21 jan. 1830 ett belopp af 1,000 riksdaler.

1840. S. Lovén, Om molluskernas utveckling.
1841. A. Retzius, två anatomiska afhandlingar, särskildt om upptäckten af ett slungformigt band i Sinus tarsi.
1845. C. J. Sundevall, Fogelvingens byggnad.
1850. A. Retzius, Om rätta tydningen af sidoutskotten på rygg- och ländkotorna hos människan och däggdjuren.
1851. C. F. Naumann, Om byggnaden af främre extremiteten hos släktet Vesperitilio.
1854. F. Wahlgren, Anteckningar öfver byggnaden af ryggmärgsganglierna hos rockan.
1855. Chr. Boeck, två fysiologiska afhandlingar.
1856. C. J. Sundevall, Om fiskyngels utveckling.
1857. T. Thorell, Ueber die Byssus des Mytilus edulis.
1860. T. Thorell, Bau und Wachsthum des Hummerpanzers und der Molluskenschalen.
1861. C. J. Sundevall, Insekternas extremiteter.
1864. T. Thorell, Två europeiska Argulider.
1865. F. A. Smitt, Hafsbryozoernas utveckling.
1877. H. O. Lindgren, Studier öfver däggdjm-sägget.
1880. S. Henschen, Om indigosvafvelsyrads natrons afsöndring i njurarna.
1883. T. Tullberg, Bau und Wachsthum des Hummerpanzers und der Molluskenschalen.
1888. A. Wirén, Studien über Solenogastres.
1894. O. Carlgren, Studien über nordische Actinien.
1895. O. A. Andersson, Zur Kenntniss der Morphologie der Schilddrüse.
1897. J. A. H. Hammar, Om föremakten af ett primärt protoplasmatiskt sammanhang mellan äggets klyfningsceller.
1901. O. Carlgren, Ostafrikanische Actinien.
1902. L. Jägerskiöld, Weitere Beiträge zur Kenntniss der Nematoden.
1904. E. G. Müller, Beiträge zur Morphologie des Gefäss-systems.
1906. H. T. S. Wallengren, två afhandlingar om blötdjur.
1911. N. J. T. Odhner, Nordostafrikanische Trematoden.
1914. Sixten Bock, Studien über Polycladen.

Wallmarkska donationen till prisbelöningar och understöd.

Enligt öfverdirektörens L. J. WALLMARKS testamente d. 2 juli 1847 och akademiens med anledning däraf utfärdade reglementariska stadganden af d. 10 febr. 1858, skall räntan af en testamenterad fond, hvilken sistnämnda år uppgick till 36,000 rdr rmt, helst odelad gifvas åt en enda person, antingen såsom prisbelöning för rön eller uppinning, som i någon märkligare mån befordrar vetenskapernas och näringsarnas framsteg, eller till understöd för undersökningss-, eller reseföretag, som anses leda till nämnda mål. De vetenskaper, som donationen företrädesvis affer att befordra, äro matematik, astronomi, praktisk mekanik, fysik, kemi, mineralogi och teknologi. Fonden uppgick 1915 till 55,100 kronor och den disponibla räntan till 2,400 kronor. Utom till understöd af undersökningar, studier och resor för vetenskapliga ända-
mål, har fondens afkastning användts till prisbelöningar för följande personer och arbeten:

1859. C. J. Malmsten, Differential-eqvationers integrering.
1860. Eduard Scheutz, uppfinning av en rotationsångmaskin.
1862. E. Edlund, Undersökningar om de vid fasta kroppars volumförändring uppkommande värmenefnomener.
1863. O. Byström, uppmuntran för den af honom konstruerade hydropyro-metern.
1864. O. J. Aquilon, Uppfinningen af en s. k. universalgångkloppa.
1865. Alex. Lagerman, Maskin till tändstickors förfärdigande.
1868. R. Rubenson, Meteorologiska observationer hvar timme i Uppsala.
1870. A. J. Ångström, Om solens normala spektrum.
1871. A. G. Theorell, för hans meteorologiska registreringsapparat.
1872. W. Wenström, ny konstruktion af vattenturbiner.
1874. C. A. Ångström, åtskilliga maskinkonstruktioner.
1875. E. Edlund, Théorie des phénoménes électriques.
1878. J. P. Ljungström, förbättrade konstruktioner af landtmästerinstrument.
1879. A. Möller, Planeten Pandoras rörelse.
1880. G. de Laval, uppfinning af separator.
1881. G. Dillner, Definita integraler af complexa funktioner.
1882. M. Blix, oftalmometriska undersökningar afv muscularasticiteten.
1883. H. Guldén, Undersökningar om teorien för himlakropparnes rörelser.
1884. S. O. Pettersson, Om vattnets och isens egenskaper.
1885. E. Pfannenstieth, Teorien för partiella differentialeqvationer af andra ordningen med två oberoende variblener.
1886. N. C. Dunér, Sur les étoiles à spectre de la troisième classe.
1888. A. Berger, Déduction de quelques formules analytiques d’un théorème élémentaire de la théorie des nombres.
1889. L. Holmström, Strandliniens förskjutning å Sveriges kuster.
1890. Sophie Kowalewski, Sur la rotation d’un corps solide autour d’un point fixe.
   E. Jäderin, konstruktion af en apparat att medelst metallsträngar upp- mäta geodetiska baslinier.
1892. N. C. Dunér, Recherches sur la rotation du soleil.
1893. O. Widman, afhandlingar om derivat af fenylhydrazin.
1895. H. E. Hamberg, Om skogens inflytande på Sveriges klimat.
1896. B. Hasselberg, Untersuchungen der Metalle im elektrischen Flammen- bogen.
1897. I. B. Bendixson, Sur les couches définites par les équations différentielles.
1898. H. v. Euler, Växtkemi, dess grunder och resultat.
1900. C. V. A. Charlier, arbeten på matematikens och astronomiens område.
1901. K. Ångström, Intensité de la radiation solaire à Ténérifa.
1904. H. v. E. Hamberg, Om skogens inflytande på Sveriges klimat.
1905. A. Gullstrand, Allgemeine Theorie der monochromatischen Aberrationen und ihre nächsten Ergebnisse für die Ophthalmologie.
1907. J. W. Oseen, Sur les formules de Green généralisées qui se présentent en l’hydrodynamique.
1908. N. C. Dunér, Über die Rotation der Sonne.
1910. C. V. A. Charlier, arbeten på matematikens och astronomiens område.
1912. Albert Atterberg, Studier öfver jordanalyser.
1913. C. W. Oseen, Sur les formules de Green généralisées qui se présentent en l’hydrodynamique.

**Letterstedtska prisen.**

Enligt testament d. 22 okt. 1860 donerade generalkonsul Jac. LETTERSTEDT till akademien, utom en fond till resestpendier, tvenne särskilda fonder, hvardera å 1,000 £. Af
PRISBELÖNINGAR

den ena af dessa fonder skall årliga räntan, efter afdrag af nödiga förvaltningskostnader, användas till ett pris för utmärkte författare och viktiga upptäckter, hvilket vid akademiens februariisammankomst hvarje år utdelas, så ofta under loppet af nästföregående kalenderår antingen något originalarbete inom vetenskapens, litteraturens eller konstens område blifvit i tryck utgifvet, hvilket akademien anser förtjäna en sådan utmärkelse, eller någon viktig upptäckt av praktiskt värde för mänskligheten, hvilken upptäckt prövas vård att sålunda belönas. Detta pris kan delas mellan två däraf lika förtjänta personer, men därmed må, enligt akademiens beslut d. 10 febr. 1875, endast svenskar belönas. Utaf räntan af den andra fonden, som i öfrigt utgår till släktstipendier m. m., åro 400 rdr rmt anvisade att, under namn af Letterstedtska priset för öfversättningar, vid akademiens februariisammankomst hvarje år utdelas, så ofta under loppet af föregående kalenderår blifvit tryckt och utgifven någon, af en sådan utmärkelse förtjänt, öfversättning på svenska språket af något förträffligt utländskt arbete inom litteraturens, industriens eller vetenskapens områden, eller af någon särdeles utmärkt undervisningsbok för ungdomen.

Priset för utmärkta författare och viktiga upptäckter
(senest utdelade belopp 800 kronor).

1862. E. Fries, Arbeten öfver svamparna.
1863. F. J. Wrede, Försök att härleda ljusets absorption från undulations-teorien.
1864. C. J. Schlyter, Samling af Sveriges gamla lagar och laghistoriska arbeten.
1866. E. Edlund, Qvantitativ bestämning af de värmenofemomem, som uppkomma vid metallers volumförändring.
1867. J. E. Rydqvist, Svenska språkets lagar.
1869. E. Edlund, upptäckten af en ny elektromotorisk kraft i den galvaniska ljusbågen och den elektriska gnistan.
1870. C. W. Blomstrand, Die Chemie der Jetztzeit.
1871. J. W. Beckman, Svensk psalmhistoria.
1873. Th. M. Fries, Lichenographia scandinavica.
G. Dillner, Om den högre geometriska kalkylen.
1875. F. F. Carlson, Sveriges historia under konungarne af Pfalziska huset.
1876. S. Lovén, Études sur les Échinokédés.
1877. E. A. Key och M. G. Retzius, Studien in der Anatomie des Nervensystems und des Bindegewebes, Th. 2.
1878. H. Gyllén, för hans i en följd af afhandlingar framställda metod att beräkna periodiska kometers absoluta störningar.
1879. C. F. Nyman, Conspectus florae Europae.
1880. J. Arrhenius, Handbok i svenska jordbruket.
1881. A. G. Nathorst, afhandlingar öfver Sveriges fossila flora.
1882. M. G. Retzius, Das Gehörorgan der Wirbelthiere, 1.
1884. A. T. Göös, i Karibiska havets förekommande Rhizopoder.
1885. G. Lindström, Gotlands siluriska Gastropoder och Pteropoder.
1887. F. A. Smitt, Kritisk förteckning öfver de i Riksmuseum befinligen Salmonider.
1889. S. Archenius, arbeten i molekylarfysik.
1890. T. Thorell, Aracnidi Artrogastri Birmani, raccolti da L. Fea.
1891. S. E. Henschen, I vclinical och anatomische Beiträge zur Pathologie des Gehirns.
1892. O. Pettersson och G. Ekman, Hydrografiska undersökningar i Kattegat och Skagerrack.
1894. H. Gyllén, Om hufvudplanetemas absoluta banor, D. 1.
1895. A. G. Nathorst, Sveriges geologi.
1897. G. Retzius, Das Menschengehirn.
1898. A. E. Nordenskiöld, Periplus.
1899. K. Olivercrona, Om testamentsrätten enligt svensk lag.
1900. T. Tullberg, Ueber das System der Nagethiere.
1902. G. Holm, Kinnekulle, dess geologi och den tekniska användningen af dess bergarter.
1903. G. Retzius och C. M. Fürst, Anthropologia suecica.
1904. Th. M. Fries, arbete öfver Linné.
1905. K. B. Salin, Die altgermanische Thierornamentik.
1906. O. Montelius, La civilisation en Italie depuis l'introduction des métaux.
1907. O. Hammarsten, Lehrbuch der physiologischen Chemie.
A. G. Högbom, Norlands naturbeskrifning.
1909. C. Annerstedt, Upsala universitets historia, D. 2.
C. F. O. Nordstedt, Index Desmidiacearum, Suppl.
E. Müller, Die Brustflosse der Selachier.
H. V. Munthe, Studier öfver Gotlands senkvartära historia.
Ivar Broman, Normale und abnorme Entwicklung des Menschen.
1913. Per Persson, Beiträge zur indogermanischen Wortforschung.
Erik Stridsberg, Sur la demonstration de M. Hilbert du théorème de Waring.
1914. Herman Lundborg, Medizinisch-biologische Familienforschungen.
1915. C. Annerstedt, Upsala universitets historia, fullbordad.

**Priset för öfversättningar.**

(400 kronor.)

1862. C. A. Hagberg, öfvers. af Shakespeare.
1863. C. W. A. Strandberg, öfvers. af Byron.
1865. C. A. Kullberg, Tassos befridd Jerusalem.
1866. F. A. Dahlgren, öfvers. från Shakespeare, Calderon och Heiberg.
1867. C. W. Böttiger, öfvers. af Dante och Tasso.
1869. A. Alexanderson, Aeschylus' »De sju mot Thebe».
1871. C. A. Kullberg, Ariostos »Orlando furioso».
1872. Chr. Lövén, Huxley's Menniskokroppens byggnad och förrättningar.
1874. O. W. Ålund, utgivning af »Uppfinningarnas bok».
1875. C. J. Tornberg, öfvers. af Koranen.
1877. V. Rydberg, Goethes Faust.
1878. P. A. Gödecke, öfvers. af Eddan.
1881. G. Stjernström, W. D. Whitney's Om språket, dess lif och utveckling.
1885. F. A. Smith, Brehm's Om fåglarnas lif.
1889. A. U. Bååth, öfvers. från isländskan i hans arbete »Från Vikingatiden».
1890. A. G. Nathorst, öfvers. och bearbetning af Neumayers Erdgeschichte.
1893. V. E. Lidforss, Cervantes' Don Quixote.
1895. Alfred Jensen, »Ur Böhmens moderna diktning».
Johan Bergman, Prudentii kristna hymner.
1897. E. Lagerlöf, Juvenalis’ satirer.
   A. Jensen, »Ur slavernas diktvärld».
1898. F. A. Wulff, Dantes Vita nuova.
1899. A. Jensen, Mickiewicz’ »Herr Taddeusz».
1900. Hilding Andersson, öfvers. från sanskrit af skådespelet »Den lilla ler-
   vagnen».
1901. Anna Geete, f. Hamilton, öfvers. af engelska och amerikanska skön-
   litterärna arbeten.
1902. C. Snoilsky, Goethes dikter.
   R. Törnebladh, Longfellows Evangelina.
1903. K. A. Hagberg, Echegarays »Den store Galeotto».
   Hj. Edgren, Tennysons dikter.
1904. V. E. Lidforss, Dantes Divina comedia.
1906. S. C. Bring, Dantes Divina comedia.
1907. M. V. Odenius, A. Corn. Celsus’ åtta böcker om läkekonsten.
1908. K. F. Johansson, »Indiska sagor».
1910. M. K. Löwgren, De Hippokratiska skrifterna i svensk öfversättning,
   D. 1.
1912. Bernhard Risberg, Sophokes’ Antigone.
   Gustaf Elias Janzon, 3:e boken af Propertii elegier.
1915. Ellen Wester (pseudonymen E. Weer), Några bland Platos dialoger.

**Edlandska donationen till prisbelöningar och understöd.**

Akademiens fysiker E. EDLUND öfverlämnade med gåvobref af d. 1 juni 1880 en summa af 30,000 kronor, hvaraf räntan efter donators död skulle användas till ett eller två pris för utmärkta, till akademien inlämnade och af svensk man utförda forskningsarbeten i antingen matematik (ren eller använd), astronomi, fysik eller kemi. Årsräntan kan åfven användas till understöd för sådana forskningsarbeten i fysik eller kemi, som erfordra för sitt utförande experimentella anordningar, hvilka äro dyrbarare än att de af en skild person kunna påräknas bifva anskaffade eller icke lämpligen kunna bekostas af någon statens institution. Kapitalet uppgick 1915 till 38,200 kronor och den disponibla räntan till 1,500 kronor. Från fonden hafva utgått följande prisbelöningar:

1895. **H. G. Söderbaum** och **P. W. Abenius**, för deras inlägg i den kemiska vetenskapen genom upptäckten af formoiner och tetraketoner, studiet af deras reaktionsförhållanden och uppvisande af tautomera omlag-
   ringar inom forminmolekylen.
1897. **K. Bohlin**, Formeln und Tafeln zur gruppenweise Berechnung der all-
   gemeinen Störungen benachbarter Planeten.
PRISBELÖNINGAR

1898. V. Carlheim-Gyllensköld, Sur la forme analytique de l'attraction magnétique de la terre, exprimée en fonction de temps.

1900. H. H. Hildebrandsson, Quelques recherches sur les centres d'action de l'atmosphère.

1901. O. Widman, fyra kemiska afhandlingar.

1902. H. Petrini, arbeten i potentialteori.

1903. H. von Koch, Applications nouvelles de la fonction exponentielle.

1904. C. Benedicks, Elektriska ledningsmotståndet hos stål och rent järn.

Wahlbergska minnesmedaljen.

Instiftad till minne af Johan August Wahlberg genom donationsbref d. 2 april 1901 af professorskan Emilia Retzius, född Wahlberg. Medaljen i guld tilldelas personer, i främsta rummet svenskar, som på ett utmärkt sätt främjat de naturhistoriska vetenskaperna. Enligt af akademien antagna särskilda bestämmelser utdelades medaljen första gången på högtidsdagen 1907 och skall sedan utdelas tills vidare hvart femte år. Samma medalj i sifver kan akademien, om hon så finner lämpligt, ut dela åt personer, som i afsevärd, om än i mindre grad, gagnat den naturhistoriska forskningen eller eljest främjat akademiens ändamål och intressen. Guldmedaljen har hittills tilldelats:

1907. W. Lilljeborg, såsom ett uttryck för akademiens uppskattning af den stora betydelse, som hans lifsgärning såsom lärare och vetenskaplig författare haft för den zoologiska forskningen i Sverige.

1912. A. G. Nathorst, för hans framstående förtjänster såsom naturvetenskaplig forskare och författare.

Arnbergska priset.

Stiftad genom testamente d. 21 maj 1900 af akademiens ledamot d:r J. W. Arnberg; utdelas, enligt donators föreskrift och Kungl. Maj:ts dåröfver d. 13 okt. 1905 gifna förklaring samt akademiens d. 14 febr. 1906 fastställda särskilda bestämmelser, för något godt arbete i något af de tekniska, ekonomiska eller statistiska kunskapsämnena, hvilket blifvit af svensk man eller kvinna utfört eller offentliggjordt under loppet af senast förflutna fem år. Prisutdelningen verkställes af de svenska ledamöterna af akademiens tionde klass gemensamt med tre af nionde klassen inom densamma härför årligen valda ledamöter Donationens kapital utgjorde 1915 24,400 kronor och prisbeloppet 1,000 kronor.
PRISBELÖNINGAR

1903. J. A. Brinell, arbeten rörande järnets och stålets egenskaper i fysikos- liskt-kemiskt hänseende.

1905. Lilli Ziekerman, arbete på den svenska hemsjödens höjande.

1906. G. Sundbärg, Statistiska översiktstabeller från olika länder.

1908. C. E. Johansson, framställning af normalmått.

1909. Joseph Müller, »Fattigvården i Stockholm från äldre till nyare tid«.

1910. N. Wohlin, »Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751—1900«.

1912. B. D. Enlund, Metod att genom elektriska motståndsmätningar pröfva och klassificera stål och järn.

1913. E. F. K. Sommarin, »Vår ekonomi och politik«.

1914. N. Wohlin, »Den svenska jordstyckningspolitiken«.

1915. K. Sondén, »Anteckningar rörande svenska vattendrag«.

Adelsköldska medaljen.

Ränteafkastningen av en av akademiens ledamot Cl. Adelsköld donerad fond skall enligt donationsbref af d. 13 jan. 1904 och d. 23 jan. 1906 användas, utom till stipendier, till belönnande av för mänsklighetens upplysning, förkofran och förbättring synnerligen viktiga och välsignelsebringande uppfinnningar eller arbeten. Belöningen utgöres af en medalj i guld och kan tildelas man eller kvinna, utan afseende på nationalitet; den borde, om möjligt, första gången utdelas å akademiens högtidsdag näst efter donators död, och därefter, i regel, en gång under hvarje decennium, men äfven oftare, eller med längre mellantider, om akademien så pröfvar lämpligt. Efter det fonden vuxit till föreskrifvet belopp, har belöningen tilldelats:


1914. Birger Ljungström, för hans ångturbinkonstruktion.

C. C. Söderströms fond.

Genom gåfvobref af d. 20 juni 1904 öfverlämnade grosshandlaren Carl Christian Söderström ett belopp af 100,000 kronor för att utgöra en fond, afsedd »att främja den nationalekonomiska vetenskapens fria och sunda utveckling i Sverige på fullt vetenskaplig grundsätt«. Fondens afkastning skall användas dels till stipendier och understöd för vetenskapliga undersökningar och utredningar, dels såsom ersättningar och belöningar för redan utfördd förtjänstfullt arbete.
PRISBELÖNINGAR

i form af penningebelopp eller medalj i guld. Särskilda bestämmelser för fondens användning är of akademien fastställda d. 6 dec. 1905. Beslutad ersättning eller belöning i penningar utbetalas genast; den »Söderströmska medaljen« utdelas på akademiens högtidståg minst hvart femte år. Belöningar från fonden hafva hittill tilldelats:

1907. G. Gröndal, medalj för uppfinnningar att använda vissa järnmalmer genom magnetisk anrikning och därpå följande brikettering.
1909. Erik Sjöstrand, penningebelöning för »Mynt- och bankpolitik under hattväldet 1738—64«.
1911. Erik Sjöstrand, penningebelöning för »Centralbankens väsentliga funktioner«.
Eilif Sylwan, penningebelöning för statistiskt-historiska undersökningar rörande arbetsintensiteten.
1912. D. Davidson, medalj för förtjänster om nationalekonomisk forskning.
1913. Nils Wohlin, penningebelöning för »Den svenska jordstyrkningspolitiken«.

Den stora Linnémedaljen.

Denna medalj, hvilken akademien låt prägla till firande af tvåhundraårsminnet af Linnés födelse och som för första gången utdelades vid jubileumshögtidlislen d. 24 maj 1907, bör hvart tredje år, efter förslag omväxlande af de svenska ledamöterna i den 6:e och 7:e klassen, i guld tilldelas en synnerligen högt förtjänt forskare, svensk eller utlänning, inom något af de områden, som tillhör dessa klasser. I sifver kan medaljen utdelas åt person, som i afsevärd, om än mindre grad gagnat den naturhistoriska forskningen eller eljest främjat akademiens och riksmuseets ändamål och intressen. Guldmedaljen har tillerkänts:

1907. J. D. Hooker, såsom hyllning åt »den botaniska vetenskapens frejdade Nestor«.
1912. G. Retzius, såsom ett erkännande af de stora och mångsidiga förtjänster han inlagt om den zoologiska anatomiens, histologiens och cytologiens utveckling.
1915. Adolf Engler, i anledning af hans stora förtjänster om den botaniska vetenskapen.
Nobelpristagare.

Nobelpriset i fysik:

År 1901:

Wilhelm Conrad Röntgen (utl. led. nr 541), »såsom ett erkännande av den utomordentliga förtjänst han inlagt genom upptäckten av de egendomliga strålar, som sedermera uppkallats efter honom«.

År 1902, med hälften till hvardera:

Hendrik Antoon Lorentz, professor i fysik vid universitetet i Leiden, f. 1853; och

Pieter Zeeman, professor i fysik vid universitetet i Amsterdam, f. 1865, »såsom ett erkännande av den utomordentliga förtjänst de inlagt genom sina undersökningar öfver magnetismens inflytande på strålningsfenomenen«.

År 1903, med ena hälften till:

Henri Antoine Becquerel, professor i fysik vid École polytechnique i Paris, f. 1852, d. 1908, »såsom ett erkännande av den utomordentliga förtjänst han inlagt genom upptäckten af den spontana radioaktiviteten«; och med andra hälften till:

Pierre Curie, professor i fysik vid École municipale de physique et de chimie industrielle de Paris, f. 1859, d. 1906, och hans hustru

Marie Sklodowska Curie (utl. led. nr 610), »såsom ett erkännande av den utomordentliga förtjänst de inlagt genom sina gemensamt utförda arbeten rörande de af professor Henri Becquerel upptäckta strålningsfenomenen«.

År 1904:

Lord Rayleigh (utl. led. nr 530), »för hans undersökningar rörande de viktiga gasernas täthet samt hans i sammanhang med dessa undersökningar gjorda upptäckt af Argon«.

År 1905:

Phillip Lenard (utl. led. nr 569), »för hans arbeten öfver katodstrålarna«.

År 1906:

Sir Joseph John Thomson (utl. led. nr 599), »såsom ett erkännande af den stora förtjänst han inlagt genom sina teoretiska och experimentella undersökningar öfver elektricitetens gång genom gaser«.

År 1907:

Albert Abraham Michelson (utl. led. nr 580), »för hans optiska precisionsinstrument och hans därmed utförda spektroskopiska och metrologiska undersökningar«.

År 1908:

Gabriel Lippmann, professor i fysik vid universitetet i Paris, f. 1845, »för hans på interferensfenomenet grundade metod att fotografiskt återgifva färger«.

År 1909, med hälften till hverdera:

Guglielmo Marconi (utl. led. nr 581); och

Ferdinand Braun, professor i fysik vid universitetet i Strassburg, f. 1850, »såsom ett erkännande av deras förtjänster om den trådlösa telegrafiens utveckling«.

År 1910:

Johannes Diderik van der Waals, f. d. professor i fysik vid universitetet i Amsterdam, f. 1837, »för hans arbeten angående gasers och vätskors tillståndsekvation«.

År 1911:

Wilhelm Wien, professor i fysik vid universitetet i Würzburg, f. 1864, »för hans upptäckter angående värmestrålingens lagar«.

År 1912:

Gustaf Dalén (sv. led. nr 765), »för hans upfinningar av självverkande regulatorer att i kombination med gasaccumulatorer användas till belystning af fyrar och lysbojar«.

År 1913:

Heike Kamerlingh Onnes, professor vid universitetet i Leyden, f. 1853, »i anledning af hans undersökningar öfver kroppars egenskaper vid låga temperaturer, hvilka bland annat ledt till framställningen af flytande helium«.

Nobelpriset i kemi:

År 1901:

Jacobus Henricus van’t Hoff (utl. led. nr 495), »såsom ett erkännande af den utomordentliga förtjänst han inlagt genom upptäckten af lagarna för den kemiska dynamiken och för det osmotiska trycket i lösningar«.

År 1902:

Emil Fischer (utl. led. nr 562), »såsom ett erkännande af den utomordentliga förtjänst han inlagt genom sina syntetiska arbeten inom socker- och purin-grupperna«.

År 1903:

Swante August Arrhenius (sv. led. nr 704), »såsom ett erkännande för den utomordentliga förtjänst han genom sin elektrolytiska dissociations-teori inlagt om kemiens utveckling«.
År 1904:
Sir William Ramsay (utl. led. nr 531), såsom ett erkännande av den förtjänst han inlagt genom upptäckten av de indifferenta gasformiga grundämnen i luften och bestämmandet av deras plats i det periodiska systemet.

År 1905:
Adolph von Baeyer (utl. led. nr 467), såsom ett erkännande av den förtjänst han inlagt om den organiska kemiens och den kemiska industriens utveckling genom sina arbeten rörande organiska färgämnen och hydroaromatiska föreningar.

År 1906:
Henri Moissan, professor i kemi vid universitetet i Paris, f. 1852, d. 1907, såsom ett erkännande av den stora förtjänst han inlagt genom sin undersökning och isolering av elementet Fluor samt genom införandet av den efter honom uppkallade elektriska ugnen i vetenskapens tjänst.

År 1907:
Eduard Buchner, professor i kemi vid landtbruksögskolan i Berlin, f. 1860, såsom ett erkännande av hans biologisk-kemiska undersökningar och upptäckt av den cellfria jäsnningen.

År 1908:
Sir Ernest Rutherford (utl. led. nr 608), såsom ett erkännande av hans biologisk-kemiska undersökningar och upptäckt av den cellfria jäsnningen.

År 1909:
Wilhelm Ostwald (utl. led. nr 604), såsom ett erkännande av hans arbeten öfver katalys jäntes hans hårdför grundläggande undersökningar öfver kemiska jämviktshällandend och reaktionshastigheter.

År 1910:
Otto Wallach, professor i kemi vid universitetet i Göttingen, f. 1847, såsom ett erkännande av den förtjänst han inlagt om den organiska kemien och den kemiska industriens utveckling genom sina banbrytande arbeten på de alicykliska föreningarnas område.

År 1911:
Marie Sklodowska Curie (utl. led. nr 610), såsom ett erkännande för den förtjänst hon inlagt om kemiens utveckling genom upptäckten af grundämnen radium och polonium, genom karaktäriserandet af radium och dess isolerande i metalliskt tillstånd samt genom sina undersökningar angående detta märkliga grundämnes föreningar.

År 1912, med hälften till hvarandra:
Victor Grignard, professor vid universitetet i Nancy, f. 1871, såsom ett erkännande av honom uppfunnas så kallade Grignard'ska reagenset, som i hög grad främjat den organiska kemiens framsteg under de senare åren; och
Paul Sabatier, professor vid universitetet i Toulouse, f. 1854, »för hans metod att hydrera organiska föreningar vid närvaro af fint fördelade metaller, hvarigenom den organiska kemiens framsteg under de senare åren i hög grad främjats«.

År 1913:
Alfred Werner, professor vid universitetet i Zürich, f. 1866, »på grund af hans arbeten angående atomernas bildningsförhållanden inom molekylen, hvarigenom han belyst äldre och öppnat nya forskningsområden, särskildt inom den oorganiska kemiens«.
X.

ALFABETISKT REGISTER.

\[ F = \text{Funktionär.} \]
\[ K = \text{Korresponderande ledamot.} \]
\[ M = \text{Medalj slagen öfver.} \]
\[ P = \text{Pristagare.} \]
\[ S = \text{Svensk ledamot.} \]
\[ T = \text{Tjänsteman.} \]
\[ U = \text{Utländsk ledamot.} \]
\[ Ä = \text{Ämnessven.} \]

Där ej genom bokstafven s. hänvisning göres till sida, beteckna siffrorna matrikel- eller ordningsnummer inom resp. afdelning.

Abelin. \( S 564. \) Fs. 200, 204.
Abenius. \( P s. 269. \)
Abildgaard. \( U 149. \)
Achard. \( U 116. \)
Achaérius. \( S 279. \) Ms. 253.
Ackerman. \( S 301. \)
Acrelius. \( S 219. \)
Acrell. \( S 99. \) Fs. 197. Ms. 253.
Adams. \( U 419. \)
Adelcrantz. \( S 143. \)
Adelheim. \( S 53. \)
Adelsköld. \( S 576. \) Fs. 195. Ms. 254.
Adelsvärd. \( A 193. \)
Albers. \( A 96. \)
Albreth. \( S 246. \) Ms. 254.
Albreth. \( S 69. \) A 2.
Adlermærck. \( S 298. \)
Adlersparre. \( A. S 393. \) Fs. 200, 203.
Adlersparre, G. \( S 307. \)
Adlerz. \( S 721. \) Ps. 262, 268.
Aepin. \( U 49. \)
Afzelius, A. \( S 268. \) Fs. 197.
Afzelius, J. \( S 303. \) A 240.
Afzelius, J. F. I. \( S 735. \) Fs. 200.
v. Afzelius, P. \( S 320. \) A 244. Ms. 253.
Agardh, C. A. \( S 372. \) Ms. 254.
Agardh, J. G. \( S 505. \) Fs. 198. Ps. 267.
Agassiz, A. \( U 540. \)
Agassiz, L. \( U 302. \)
Ahl. \( T s. 237. \)
Ahlfvengren. \( T s. 233, 246. \)
Ahlgren. \( A 182. \)
Ahlén. \( S 43. \)
Ahlström, S 654. \( T s. 236. \)
Airy. \( U 307. \)
Akrelius. \( T s. 223, 239. \)
Akrell. \( S 460. \) Fs. 194, 200, 201.
T s. 239. Ms. 254.
Albers. \( K 19. \)
Alexander. \( T s. 223. \)
Almgren. \( S 585. \) Fs. 195, 200.
Almqvist. \( S 689. \) Fs. 200, 201, 202, 207.
Almroth. \( S 406. \) Fs. 201, 203.
Almström. \( S 672. \) Fs. 200, 205, 207.
Alström. \( A 29. \)
Alström. \( S 1. \)
Alström. C. \( S 179. \)
Alström. Johan. \( S 227. \)
Alström. Jonas d. ä. \( S 1. \) Fs. 197.
Ms. 253.
Alström. Jonas d. y. \( A 231. \)
Alström. P. \( S 207. \) A 64.
v. Amira. \( U 571. \)
Ampère. \( U 261. \)
Anckarsvärd. \( S 434. \) Fs. 194.
Anderberg. \( T s. 208. \)
Andersson, S. \( T s. 223. \)
Andersson, C. F. G. \( T s. 245. \)
Andersson, H. \( P s. 269. \)
Andersson, J. G. \( S 754. \)
Andersson, L. G. \( T s. 247. \)
Andersson, N. J. \( S 546. \) Ts. 232, 243.
Andersson, O. A. \( P s. 203. \)
de Andrade. \( U 175. \)
Angelin. \( S 536. \) Ts. 244.
Angerstein. \( A 55. \)
ALFABETISKT REGISTER

Anjou. S 523.
Ankarerona. S 56.
Anker, B. U 160.
Anker, P. S 361.
Apelblad. A 32.
Aquilon. P s. 264.
Arago. U 260.
Areschoug. F. W. C. S 604.
Areschoug, J. E. S. 508. F s. 195, 204.
M s. 254.
Arfwedson, J. A. S 387. F s. 203.
P s. 250.
Argelander. U 332.
Armstrong. U 521.
Arnborg. S 635. F s. 200.
Arrhenius, C. A. S 373.
Arrhenius, J. P. S 556. F s. 195, 204.
P s. 257.
Aschan. S 516.
Askergren. A 208.
Aspman. T s. 234.
Atterberg. P s. 265.
Aurén, E. A 91.
Aurén, T. E. T s. 252.
Auwers. U 496.
Avebury. U 552.
Bäckman. T s. 248.
de Baer. U 46.
Bagge, J. S 503.
Bagge, J. S. S 532. M s. 254.
Bailly. U 106.
Bamberger. U 417.
Banks. U 85.
Barbeu-Dubourg, U 254.
Barchæus. A 217.
Barrande. U 408.
de Barthéz. U 125.
Barton. U 206.
Bartram. U 70.
de Bary. U 442.
Bauer. A 35.

Bayard. T s. 218.
Bazaine. U 281.
Beaulieu, sc: Lérôy-Beaulieu.
de la Beche. U 350.
Beckman. P s. 266.
Beccquerel, A. E. U 476.
Beccquerel, H. A. P s. 273.
Bedoire. A 188.
Beijer. S 629.
Bell, Ch. U 318.
Bell, I. L. U 477.
Bendixson. S 728. P s. 257, 258, 265.
Benedicks. P s. 270.
Bentham. U 413.
Benzelius, E. S 55.
Benzelius, H. S 102.
Benzelsetierna, J. A. A 4.
Benzelsetierna, L. S 42.
Benzelsetierna, M. S 541.
Berg, A. P s. 267.
Berg, C. R. S 121.
Berekevmeijer. A 209.
Berg, F. T s. 238.
Berg, F. T. S 487. P s. 195, 200, 204.
M s. 254.
Berg, J. W. S 701.
Bergendal, D. S 725. P s. 262.
Bergendal, K. P s. 263.
Bergenaküld. A 173.
Berger. A 237.
Berger, A. P s. 257, 264.
Bergfalk. S 557.
Berggren. S 621.
Bergius, B. S 173. M s. 253.
Bergius, P. J. S 156. M s. 253.
Bergman, J. P. P s. 268.
Bergman, P. S 263.
Bergstedt, C. F. S 537.
Bergstedt, J. A. T s. 236.
Bergsten. S 316. P s. 256.
Bergstrand, C. E. S 588. F s. 198.
Bergstrand, O. P s. 265.
Berlin. S 480. P s. 195, 200, 204, 205.
M s. 254. P s. 259.
Bernard. U 396.
Berndes. S 349.
Bernoulli. U 96.
Beröm, Johan. A 139. T s. 215.
Beröm, Jonas. S 380.
Berthelot. U 404.
Berthollet. U 178.
Bertrand, É. U 41.
Bertrand, J. L. F. U 266.
Berwald. P s. 208.
Bessel. U 240.
Billberg. S 370.
Billing. S 743.
Billroth. U 462.
Biot. U 217.
Bjelke, N. A. S 206.
Bjelke, S. C. S 3.
Bjelke, T. G. S 166.
af Bjerkén. S 337. M s. 254.
Bjerknes. U 567. P s. 261, 265.
Bjuggren. A 59.
Börjman, G. P s. 208.
Börjling, C. F. E. S 643. P s. 257.
Börjling, E. G. S 507. P s. 257.
Björnstillerna, J. A 139.
Björnstillerna, M. S 449.
Bladin. P s. 231.
de Blainville. U 301.
Blank. T's 248.
Blix. S 668. P s. 264.
Blixenstillerna. S 97.
Block. T's 226. P s. 253.
Blom. S 215.
Blomqvist. T's 233.
Blume. U 357.
Blumenbach. U 211.
Blytt. S 541.
Bober. A 231.
Roc. P s. 263.
Boe. U 162.
Boehm. A 50.
Boeck. S 502. P s. 262.
Boethius. P s. 264.
Bohr. S 402.
Boissier de Sauvages. U 11.
Bojauna. U 237.
Bolinder. S 537.
Boltenhagen. A 74.
Boltzmann. U 484.
Bonaparte. U 353.
Bonde, G. S 115.
Bonde, G. Trolle-. S 511.
Bonnet. U 252.
Bonsdorff, E. J. U 381.
Borén. T's 252.
Borgström. S 53.
Bornet. U 481.
Bose. U 23.
Boström. F's 240.
af Botin. S 187.
Bouchard. U 520.
Bouck. S 291.
de Boufflers. U 143.
Boulenger. U 638.
Boussingault. U 305.
Bowman. U 446.
Brahe, M. S 455.
Brahe, M. F. A 200.
Brandel. A 225.
Branden. A 118.
Brandner, J. A 164.
Brandis. U 277.
Brandt. S 29.
Braith, A. U 349.
Braun. F. P s. 274.
Brauner. S 131. A 52.
de Blainville. F's 197.
Brelin, J. A 134.
Bremer. A 108.
Brecht. U 322.
Brewster. U 229.
Brunell. S 714. P s. 271.
Bring. P s. 269.
Brioschi. U 529.
Brizzio. U 584.
Broch. S 512.
Brodén. P s. 258.
Brodie. U 290.
Broling. S 282. F's 200, 204.
Broman. P s. 263, 268.
Brongnarti, Ad. U 346.
Brongnarti, Alex. U 248.
Brougham. U 291.
Brownallius. S 51.
Brunel. U 263.
Brunner. U 595.
Bruns. U 606.
Bryce. U 579.
Buchner. P s. 275.
Buch. P s. 258.
Buge, E. S. S 614. U 444½.
Buge, Th. U 133.
Bull. A 140.
Bunge. S 195.
ALFABETISKT REGISTER

Dahlgren, E. W. S 695. F s. 196, 200, 202, 204, 205, 208. T s. 212, 236. P s. 268.
Dahlgren, F. A. P s. 268.
Dahlstedt. T s. 253, 246.
Dahlström. T s. 219.
Dalén. S 765. P s. 274.
Dalman, J. F. Ä 46.
Dalymple. U 117.
Dalsjö. P s. 268.
Dana. U 415.
de Dangeul see: Plumard de Dangeul.
Danielson. S 737.
Daniëlsen. S 609.
Danielsson. S 734.
Darboux. U 540.
af Darelli. S 343.
Darwin, Ch. U 387.
Darwin, G. H. U 609.
Dasjkova. U 122.
Daubrée. U 193.
Daug. S 599.
Davidson. P s. 272.
Daviel. U 44.
Davis. U 575.
Davy. U 197.
de Candolle see: Candolle.
de Geer, C., Frih. S 258.
de Geer, C., Grevf. S 433. F s. 200, 204.
Dejean. U 292.
de la Gardie. S 116.
Delambre. U 141.
Delaunay. U 414.
de Laval. S 642. P s. 264, 267.
Delisle. U 12.
Demidov. U 320.
Déparcieux. U 39.
Dernby. T s. 240.
Des Cloizeaux. U 435.
Deelandres. U 644.
Dickson. S 613.
Dillner. P s. 257, 264, 266.
Dionis du Séjour. U 100.
Dirichlet. U 352.
Djurberg. A 223.
Dohrn. U 536.
Donati. U 35.
Donders. U 448.
Domsjøn. U 103.
v. Drake, A. S 37.
Druvfa. A 135.

Dryander. U 129.
Dubb. S 274. A 238.
v. Düben, G. W. J. S 547. F s. 195, 204. P s. 266.
Dufour. U 354.
Du Hamel du Monceau. U 58.
Duhre. T s. 238.
Dulong. U 270.
Dumas, J. B. K 6.
Dumas, J. B. U 304.
Dunér. S 624. F s. 264, 265.
Dupin. U 241.
Duraeus. U 133.
Duriez. A 3.
Du Séjour see: Dionis du Séjour.
Dusén. T s. 245, 246.
Duvernoy. U 347.
Dörfeld. U 576.
Edgren. P s. 269.
av Edholm. S 383. F s. 194, 200, 204.
Edison. U 489. P s. 271.
Edström. S 436.
Egerström. A 25.
Eggertz, H. P. S 392. F s. 197.
Eggertz, V. S 592. F s. 201.
Ehrenberg. U 295.
Ehrenmalm. T s. 212, 214.
Ehrenpreus. S 94.
Ehrensvard, C. A. S 254.
Ehrensvard, C. F. A 250.
Ehrensvard, G. J. A 185.
Ehrlich. U 613.
Eisen. P s. 262.
Ek. T s. 214, 216.
Ekblom, A. R. T s. 249.
Ekblom, L. T. T s. 250.
Ekeberg, A. G. S 294.
Ekeblad, C. S 57.
Ekelund, A. W. S 441. F s. 198.
Ekelund, M. A 174.
Ekelöff. T s. 236.
Ekholm, E. A 66.
Ekholm, N. G. S 729. F s. 207. T s. 251, 252.
Ekman, C. E. S 650.
Ekman, E. L. T s. 246.
ALFABETISKT REGISTER

Ekman, G. S 488. M s. 254.
Ekman, G. P s. 267.
Ekman, W. P s. 261.
Ekström, C. J. S 417.
Ekström, C. U. S 430. F s. 204.
Ekström, D. S 68. M s. 253.
Ekström, L. A. T s. 219.
af Ekström. S 426.
Ekwall. A 125.
Ellander. S 90.
Enander. T s. 222.
Encke. U 293.
v. Engeström, G. S 189.
v. Engeström, J. S 263.
Engler. U 492. P s. 272.
Enlund. P s. 271.
Erdmann, C. F. T s. 250.
Eriesson, L. E. T s. 248.
Eriesson, N. S 482. M s. 254.
Eriksson, E. J. T s. 234.
Eriksson, J. S 703. F s. 196, 202, 204, 205.
Eschricht. U 321.
Esmark. S 408.
Esquirid. U 287.
Estenberg. A 144.
Estlander. U 386.
Eucken. U 596.
Euler, J. A. U 79.
Euler, L. U 334.
Evans. U 590.
Expilly. U 54.
Fabre, J. A. K 16.
Fabre, J. H. U 631.
Fagerholm. T s. 226.
Fahlberg. S 260. U 150.
Falk, A. S 245.
Falk, J. A 159.
Falk. S 641.
Falkengren. S 216.

Faraday. U 303.
Farr. U 416.
Faxe. S 243.
Faye. S 528.
Feiff. A 63.
Fellenius. A 88.
Felt. A 73.
Ferber, J. H. S 100.
Ferber, J. J. U 94.
Fernaner, B. S 148. A 60.
Fernaner, J. A 65.
Fernlundh. P s. 260.
Fick. U 517.
Fineman. A 93.
Fisch. E. U 562. P s. 274.
Fischerström. S 238.
Fizeau. U 441.
Fleischer. U 110.
Flink. T s. 245. P s. 261.
Flourens. U 317.
Flower. U 518.
Fock. S 525. F s. 195, 198, 200, 204, 205. T s. 228.
Fontana. U 153.
Fontanneu. U 113.
Forbes. A 123.
Forchhammer. U 384.
Forsberg. T s. 233.
af Forseles. S 375.
Forsell. S 603. F s. 195, 201.
Forsman. T s. 251.
Forster. U 105.
Foucover. U 177.
Fourier. U 272.
Fran. S 262.
Fran Sparre. S 454.
Franzén. S 367. F s. 194.
Fredholm. S 770. P s. 263.
Freisenius. U 460.
Freyreiss. K 18.
Fried. A 54.
Friedel. U 511.
Fries, E. M. S 392. M s. 254. P s. 255, 266.
Fries, K. R. E. T s. 231, 246.
Fries, T. M. S 563. F s. 198. P s. 266, 267.
Frigelius. S 366.
Friis. U 65.
Fris. A 151.
Frisi. U 56.
Fryx. E. S 489.
Fröberger. A 247.
Fuchs. U 535.
Funck, J. A 10.
Först. S 745. P s. 263, 207.


Fähræus, F. E. T s. 220.


Fähræus, O. I. S 470. F s. 194, 200, 204. M s. 254.

Gadd. S 102. A 175.

Gadell. A 158.


Gadolin, Jacob. S 127.


Gahn, H. S 271.

Gahn, H. J. A 12, 137.


Gallitzin. U 140.

Gall. U 250.

Gamble. U 313.

Garney. S 288.

Gaudry. U 545.

Gauss. U 227.

de Gauzzen. U 137.


Geete. S 269.

Geete, K. R. T s. 236.

Gegenbaur. U 474.


Geijer. E. A 89.


af Geijerstam. A 89.

Geikie. U 322.

Geisler. S 192.

Gellerstedt. S 545.


Germar. U 328.

Gerson. S 321.

Gesner. U 5.

Giffen. U 527.

Gill. U 614.


Gissler. S 114.

Gistrén. S 311. F s. 204.

Gjörwell. T s. 222.

Glask. S 549.

Gleditsch. U 60.


Goës. P s. 287.

Golgi. U 616.

Goun. U 144.

v. Graæe. U 495.

Graham. U 391.

Grandau. U 533.

Granqvist. S 723. F s. 207. P s. 261, 265.

Grashof. U 483.

Gravatti. U 388.

Gray. U 374.

Grenander. T s. 252.

Griesinger. U 395.

Grignard. P s. 275.

Grill, A. U. S 270.


Grill, J. A. S 108.

Gripensted. S 542.

Gripensterna. A 84.

Grubb. S 176.

Grubbe. S 457. P s. 194, 204.

af Grubbena. S 176.

Grumert. U 375.

Gråbergen, S 368.


Guetard. U 43.

Guixot. U 319.

Gullstrand. S 726. F s. 207. P s. 265.

Gumaelius. S 535.

Gunnerus. U 55.

Günther. U 461.

Gunz. U 18.

Guyon de Morveau. U 121.


P s. 257, 258, 264, 267.

Gyldenstolpe, C. E. S 411. F s. 200, 203.

Gyldenstolpe, N. C. G. F. T s. 247.

Gyllenborg, C. J. A 161.

Gyllenborg, G. A. A 160.

Gyllenborg, H. A. S 130.

Gyllenborg, J. G. A 172.


P s. 255.

Gyllenhaal, L. H. A 213.

Gyllenbrook. S 428.

Gödecke. P s. 265.

Göranson. S 684.


Haartman, J. S 171.

Hadfield. U 622.

Haeckel. U 458.

Hagberg, C. A. P s. 268.

Hagberg, K. A. P s. 209.

Hagström, A. J. S 244.


Hagström, J. O. A 102.

Hagströmer. S 244. F s. 197, 203.

M s. 253.


Haldin. T s. 252.

Halle. T s. 245.


Haller. U 637.


Hallman, J. G. A 249.

Hallström. T s. 248.

Hamberg, A. S 724. F s. 202, 204.

P s. 261.


P s. 261, 265, 267.

Hamberg, N. P. S 616.


Hammar. S 744. P s. 263.
ALFABETISKT REGISTER

Hammarskjöld, C. G. S 639. F s. 195, 200, 204.
Hammarskjöld, K. Hj. L. S 703.
Hamy. U 585.
Hann. U 583.
Hanssen. U 336.
Hansteen. S 338.
Harvufeldt. S 421. F s. 201.
Hartman C. V. T s. 245.
Hartwich. A 229.
Hasselberg. S 661. Ps. 196, 201, 202, 204, 207. T s. 229. P s. 265.
Hasselbom. S 65.
Hasselström. T s. 238.
Hausmann. U 213.
Hauswolff. A 143.
Hägy. U 230.
Havelius. S 687.
Hector. P s. 261.
Hedelin. T s. 249.
Hedén. T s. 251.
Hedenberg. S 287.
Hedenborg. S 440.
Hedenius. S 628.
Hedin, M. A 171.
Hedin, M. A S 319.
Hedin, S. A. S 730. P s. 208.
Hedin, S. G. S 712.
Hedlinger. S 85. U 2½.
Hedwig. U 147.
Hee. U 40.
Heer. U 438.
Heeren. U 244.
Heiberg. S 670.
Heidenhain. U 514.
Heijkko. S 72.
Heijenkold. S 72.
Heim. U 568.
v. Heland. A 156.
Heli. U 77.
Hellemius S 549. U 189.
Helmer. U 572.
Hemmer. U 138.
Henckel. U 106.
Hentle. U 411.
Herholdt. U 238.
Hermann. U 188.
Hermbstädt. U 207.
Hermelin, C. J. A 149.
Hermelin, J. G. A. 140.
Hermite. U 466.
Herschel, F. W. U 210.
Herschel, J. U 208.
Hertwig. U 501.
Hesselius. S 83.
Heurlin. S 467.
Hévin. U 10.
v. Heynitz. U 123.
Hilbert. U 626.
Hildebrand, B. E. S 492. F s. 195, 200, 201. M s. 254.
Hildebrand, H. O. H. S 606. F s. 196, 205.
Hildebrand, H. R. T. E. S 746.
Hildebrandsson. S 652. F s. 207. Ps. 279.
Hill, C. J. Dson. S 498.
Hill, G. W. U 628.
Hjorter. S 82.
Hjort. U 425.
His. U 490.
Hising. A 179.
Hisinger J. A 179.
Hisinger, W. S 310. F s. 197, 204.
M s. 253.
Hjelm. S 220.
Hjelt, E. I. U 538.
Hjelt, O. E. A. U 592.
Hjortberg. S 180.
Hjärne. S 727.
Hochschild. A 216.
van der Hoeven. U 365.
van't Hoff. U 495. P s. 274.
Holfgren. T s. 238, 239.
Hofmeister. U 402.
Hollsten. S 196.
Holm, E. J. G. S 706. F s. 206.
T s. 244. P s. 203, 207.
Holm, P. D. T s. 249.
Holmberg. P s. 261.
Holmboe. S 479.
Holmbom. T s. 238.
Holmgren, A. F. S 620.
Holmgren, E. P s. 258, 263.
Holmgren, E. A S 768.
Holmgren, Hj. J. S 566. F s. 200, 201, 204. P s. 257, 264.
Holmgren, K. A. P s. 260.
Holmqvist, O. P s. 263.
Holmqvist, P. J. P s. 265.
Holmström, H. O. S 515.
Holmström, L. P s. 265.
ALFABETISKT REGISTER

285

Holst. S 432.
Hooker, J. D. U 379. P s. 272.
Hosack. U 239.
Howe. U 574.
Hufeland. U 251.
Huggins. U 459.
Hultman. A 194.
Hundertmark. U 10.
Huxley. U 429.
Häckel. U 458.
Hägg. T s. 247.
Häggblandh. S 483.
201, 203. M s. 253. P s. 256.
P s. 256, 259.
Högland. O. P s. 260.
Högland, P. A. T s. 238.
Högström. S 119.
Höjer. T s. 238.
M s. 253.
Igelström. P s. 260.
Ihre. S 475. F s. 194, 204.
Ihrmark. T s. 238.
Imbeaux. U 636.
Jacobi. U 299.
Jacobson. U 310.
Jansson, A. T s. 248.
Jansson, A. M. T s. 252.
Jansson, L. T. T s. 250.
Janzon. P s. 299.
de Jaucourt. U 34.
Jennings, F. A 215.
Jennings, J. S 153. A 68.
Jensen, A. P s. 268, 269.
Jensen, J. L. W. V. U 630.
Johann af Österrike. U 324.
Johansson, C. E. P s. 271.
Johansson, J. E. S 750.
Johansson, K. F. P s. 269.
Jordan. U 645.
Juel. S 753. T s. 233, 246.
Junbeck. A 214.
de Jussieu, A. L. U 142.
de Jussieu, B. U 12.
Jäderin. T s. 225. P s. 265.
Jögerskiöld. P s. 265.
Jönsson. S 720.
Jörgensen. U 539.
Kalm. S 89.
Kalmeter. S 107.
Kamerlingh Onnes. P s. 274.
Karmarsch. U 383.
Kater. U 253.
Kaudern. T s. 247.
Keilhau. S 464.
Kelvin. U 344.
Kéralio. U 93.
Kessels. U 278.
Kessler. S 201.
Key. S 583. F s. 195, 200, 204.
M s. 202, 267.
Kier. S 698. U 545b.
Kinberg. P s. 262.
Kirwan. U 124.
Kjellin. S 350.
Kjellman. S 626.
Kjernander. A 130.
Kjellulf. S 571.
Klaproth. U 198.
Klassen. S 658. F s. 196, 202, 205, 207.
P s. 260, 264.
af Klæn. S 494.
Klein. T s. 240.
af Klercker. P s. 261.
Klinckowström. S 123.
av Klint. S 381. M s. 254.
av Klintberg. S 357. F s. 200.
Klug. U 356.
Kobb. P s. 258.
Jansson. U 603.
Koch, W. D. J. U 284.
Kocher. U 542.
Kock. S 766.
Kohlrausch. U 556.
Kolbe. U 385.
Kopp. U 432b.
Kossel. U 553.
Kowalewski. P s. 265.
Kraepelin. U 600.
Kraftman. S 217.
Kreüger. S 533.
Kreyssig. U 265.
Krukenberg. U 309.
Kryger. S 146.
Kühne. U 534.
ALFABETISKT REGISTER

Kullberg. P s. 268.
Kummer. U 423.
Kunze. U 442.
Kyhlberg. T s. 218.
Kylvberg. S 560.
Kållander. T s. 234.
Köhler. P s. 261.
Kölpin. A. U 151.
Kölpin. A. B. U 76.
König. A 19.

de La Billardiére. U 221.
de La Caille. U 29.
de Lacaze-Duthiers. U 508.
de Lacépédé. U 205.
Lacadore. U 400.
Lagerberg, J. G. S 77.
Lagerbjelke. S 317.
Lagerheim, C. E. S 292.
Lagerheim, G. A. S 397.
Lagerheim, N. G. S 749. F s. 200.
Lagerlof. P s. 296.
Lagerman. P s. 264.
Lagerström. S 113.
La Grange. U 185.
de Lalande. U 53.
de La Martiniére. U 17.
Lamé. U 333.
Lampa. T s. 247.
Landgren. S 634.
Lang, Arnold. U 611.
Langenbeck. U 329.
Langenskiöld. S 760. F s. 200.
Langley, J. N. U 618.
Langley, S. P. U 554.
Lanné. A 228.
de La Peyrouse. U 115.
de Laplace. U 184.
Larechevesque. U 62.
de La Rochefoucauld. U 75.
Larssén. T s. 225.
de Lasteyrie. U 216.
Latham. U 208.
Latreille. U 240.
Laursen. S 106.
Laurel. S 111.
Laurel. T s. 248.
de Laval. S 642. P s. 264, 267.
Lavisse. U 605.
Lawrence. U 264.

Laxman. U 73.
Le Châtelier. U 588.
Leche, J. S 96.
Leche, W. P s. 262, 267.
Le Febvre. A 169.
Lehnborg, C. S 152. A 47. T s. 238.
Lehnborg, P. S 135. A 22.
Leijonhufvud. T s. 221.
Lejeune-Dirichlet. U 352.
Lenard. U 569. P s. 273.
Lennander. S 722.
Lenngren, C. P. S 323. F s. 200.
Lenngren, P. F. A 197.
af Leopold. S 515.
Letterstedt, S 550. M s. 254.
Leuckart. U 40.
Leuhusen. A 27.
Levasseur. U 512.
Le Verrier. U 359.
Lewis. U 87.
Lexell. U 84.
v. Leydig. U 537.
Leyonanekar, F. W. A 126.
Leyonanekar, G. F. S 62.
Leyonmareck, E. G. T s. 220.
P s. 256.
Leyonmareck, J. A. S 423. T s. 218, 220.
Leyonmareck, J. L. T s. 218.
Lichtenstein. U 268.
Lidbeck. S 144. A 92.
Lidforss. P s. 268, 269.
Lidströmer. S 325.
Lidtgren. S 247.
Liebekühn. U 30.
v. Liebig. U 300.
Liljeblad. A 254.
Liljenerantz. S 178.
Liljegqvist. A 152.
Liljestrål. I. A 245.
Liljestrål. J. W. S 204.
Liljewalch. S 448.
Liljevall. T s. 249.
Lilljeborg. S 553. P s. 267, 270.
Lilienberg. S 181.
Lindberg. U 475.
Lindbergson. P s. 259.
Lindblom, K. G. T s. 248.
Lindblom, N. S 186.
Lindblom. S 284.
Lindbäck. T s. 221.
Lindgren. T s. 233.
Lindgren, H. G. S 591.
Lindgren, H. G. P s. 262.
Lindhagen, C. Alh. T s. 221.
Lindhagen, C. Arv. T s. 225, P s. 257.
Lindhagen, D. G. S 544. T s. 211, 218, 225. M s. 254. P s. 257.
Lindholm. T s. 252.
Lindman. S 533. P s. 257.
Lindqvist. S 232.
Lindroth. S 324.
Lindstedt. S 655. F s. 196, 200, 203.
Lindström, C. A. S 758.
Lindström, G. S 615. F s. 200, 204. T s. 212, 244. P s. 267.
Lindström, N. H. T s. 234.
Lindwall, J. A 220.
Link. U 308.
Linné. S 4.
Linroth. S 733. F s. 196.
Liouville. U 341.
Lippmann. P s. 274.
Lister. U 485.
Littmann. T a. 238.
Liungh. S 325.
Ljungberg. S 697.
Ljungström, B. P s. 271.
Ljungström, J. P. P s. 264.
Löberg. T s. 234.
Logie. A 167.
Lomonossov. U 47.
Lorentz. P s. 273.
Löven, N. H. S 509.
Löven, O. C. S 607. F s. 195, 201, 204. P s. 208.
Lubbock. U 552.
Ludwig. U 403.
Lundberg. Å 141.
Lundborg. P s. 268.
Lundén. T s. 240.
Lundström, A. S 466. T s. 233. Ps. 255.
Lundström, E. T s. 233.
Lychnell. P s. 259.
Lyell. U 390.
Lyth. T s. 238.
Löfving. A 108.
Lönnberg. S 731. F s. 200, 202, 206, 208. T s. 242, 244.
Löwegren. P s. 260.
Löwen. S 98.
Löwenhjelm, C. G. S 93.
Löwenhjelm, C. C. F. S 424.
Macleodfield. U 53b.
Mackean. S 344.
Macleay. U 212.
Macquer. U 67.
Magendie. U 275.
Magnus. U 397.
de Mairan. U 68.
Mallet. S 159. A 80.
Malm. A 13.
Malme. T s. 244, 246.
Malmer. S 46.
Malmerfelt. S 46.
Malmsten, O. A 20.
Malmström, P. H. S 522. F s. 195.
Malmström. S 611. F s. 201. P s. 266.
Manderström, C. Å 75.
Manderström, C. R. L. S 496. F s. 194, 204.
Manderström, F. U. Å 112.
Mannerheim, C. G. U 348.
Mannerheim, L. A. S 443.
Marcon. U 581. P s. 274.
Marelus. S 185.
de Marignac. U 427.
Martin, A. R. Å. 175.
Martin, E. T s. 223.
Martin, F. R. T s. 247.
Martin, N. S 161.
Mascagni. U 169.
Mascart. U 524.
Mattson. P s. 258.
Maty. U 52.
Mauzelius. P s. 261.
Maximowiecz. U 487.
Mayer. P s. 261.
Mebius. P s. 261.
Mechelin. U 555.
Meckel, J. F. U 88.
Meckel, J. F. U 269.
Meijer, G. d. Å. S 52.
Meijer, G. d. y. Å 81.
Meland. S 170.
Meldercreutz. S 34. M s. 254.
Melin. S 567. P s. 268.
Melloni. U 327.
Menabrea. U 412.
Mendeleyejev. U 563.
Mendoza y Rios. U 223.
Menander. S 80.
Messler. U 69.
Meyers. T s. 248.
Meyer. U 118.
Meyorst. T s. 248.
Michelessi. U 82.
Milne-Edwards, A. U 475.
Milne-Edwards, H. U 323.
Minghetti. U 453.
Miquel. U 389.
Mjöberg. T s. 247.
Möberg. S 757.
Moderer. S 237.
Moisan. P s. 275.
Moleen. T s. 218.
Moll. P s. 261.
Monnet. U 78.
Montelius. S 674. F s. 196, 202, 205. P s. 258.
Montin. S 190.
Morreus. S 27.
Morand, J. F. C. U 32.
Morand, S. F. U 28.
Morin. U 337.
Morozzo. U 152.
Morse. U 369.
de Morveau. U 121.
Mosén. T s. 246.
Mosso. U 528.
Müller, G. F. U 48.
Müller, Joh. U 288.
Müller, Jos. P s. 271.
Müller, O. F. U 72.
Müller-Breslau. U 601.
Munek af Rosenschöld, E. Z. S 378.
Munek af Rosenschöld, P. S. P s. 259.
Munibe de Peña Florida. U 81.
Munktell. S 630.
Munthe. P s. 293.
Murbeck. S 738. T s. 233.
Murchison. U 300.
Murray, J. A. U 64.
Musin-Pusjkin. U 171.
v. Musschenbroek. U 3.
Mutis. U 123.
Myrmann. T s. 217.
Möller, D. M. A. S 570. M s. 254.
Möller, Hj. A. T s. 245.
Möller, J. G. P. U 114.
Mörk. S 120.
Mörner, A. G. S 385. F s. 194.
Mörner, C. G. S 302.
Mörner, C. R. S. T s. 215, 220.
Mörner, C. T. S 762.
Mörner, K. A. H. S 682. F s. 196, 200, 204, 208.
Napione. U 146.
Nartov. U 170.
Nathorst, T. S 442. F s. 194, 201.
Naumann. P s. 262.
Naunyn. U 625.
Neander. T s. 226.
Nélaton. U 394.
Nentwig. A 95.
Newcom. U 436.
de Nieuport. U 226.
Nilson, L. A. T s. 233, 246.
Nilson, L. F. S 600. F s. 201, 205. P s. 260, 264.
Nilsson, R. T s. 247.
Nitzsch. U 279.
Nobel, A. B. U 466. M s. 254. P s. 266.
Nobel, E. U 621.
Nobel, I. P s. 266.
Norberg, J. A 135.
Norberg, J. E. S 286. U 192.
Norberg, M. S 396.
Nordblad. S 472.
Nordenankar. S 251.
Nordenberg, C. F. S 22.
Nordenjelke. S 340.
Nordenhielm. A 34.
Nordenskiöld, A. J. S 10.
Nordenskiöld, C. F. S 22.
Nordenskiöld, N. E. H. T s. 248.
Nordenskiöld, N. G. U 351.
Nordenström. S 637. F s. 204.
Norlind. A 177.
Odelberg. A 177.
Odehgjorna. S 376.
Odenius. S 601. P s. 269.
Odelhui, E. S 338.
Odelhiu, J. L. S 208.
Odhner, N. Hj. T s. 247.
Odhner, N. J. T. P s. 263.
d'Ohsson. S 374. F s. 194.
Oken. U 230.
Olbers. U 238.
Olivecrona. S 676. P s. 267.
Ollier. U 312.
Ollier. U 494.
Olafsson. A 177.
Olsson, K. G. T s. 225, 252. P s. 258.
Olsson, O. P s. 258.
v. Oppolzer. U 382.
Oasborn. U 602.
Oseen. P s. 258, 265.
Oseretskovsky. U 179.
Ostwald. U 604. P s. 275.
v. Otter. S 50.
Otto. U 274.
Overton. S 761.
Owen, R. U 325.
Owen, S. S 431. M s. 254.
Oxenstjerna. S 314.

Paget. U 409.
Paijkull. P s. 260.
Painlevé. U 660.
Pallas. U 98.
Palm. T s. 207. P s. 261.
Palmqvist, C. F. A 243.
Palmqvist, F. S 87.
Palmstedt. S 492.
Palmstjerna. S 49.
Panum. U 489.
Parieuex, se: Déparieaux.
Pasch. S 412. T s. 228.
Pasquich. U 186.
Pasteur. U 447.


Peijl. A 82. T s. 215.
de Peña Florida. U 81.
Pennant. U 120.
Perronet. U 102.
Perrot. U 578.
Persson. P s. 265.
Peters, C. F. A. U 388.
Petit. U 51.
Petrén. S 755.
Petrini. T s. 292.
Pfannenstiel. P s. 264.
Pfeffer. U 526.
Phragmén. S 702. F s. 200, 202, 205.
P s. 257, 258.
Pichaut de La Martinière. U 17.
Pigorini. U 642.
Pihl, A. S. A 49.
Pihl, C. S 581.
Pilgren. S 23.
Piper, C. F. S 112.
Piper, F. M. A 221.
Pippingskold. U 195.
Plamán. S 177.
Plantin. S 231.
Plomgren. S 33.
Plumard de Dangeul. U 27.
Foggendorff. U 328.
Poincaré. U 544.
Poission. U 245.
Poissionnier. U 45.
Polhem. S 275. A 204.
Polhem. G. S 30.
af Pontin. S 368. F s. 194, 201, 203, 204.
Poppius. S 414. F s. 194, 200, 203.
Prain. U 623.
Priestley. U 91.
Pringsheim. U 443.
de Prony. U 200.
Prosperin. S 193.
Pålanderiheim, J. F. A 163.
Pålanderiheim, N. S 78. M s. 253.
de Puymaurin. U 145.
Pålmén. T s. 247.
Quensel. T s. 231.
Quetelet. U 336.
Qvist. S 183.
af Rabbe. S 184.
Raben. U 1.
Rabentius. T s. 221.
Ramsay, V. U 640.
Ramsay, W. U 531. P s. 275.
Ramstedt, E. T s. 240.
Ramstedt, J. O. T s. 221.
Ramström. P s. 203.
Rankine. U 398.
Rappé. S 266.
Rathke. S 399.
Razumovskij. U 139.
v. Recklinghausen. U 506.
v. Regel. U 490.
Regnault. U 345.
Rehn, A. G. T s. 218.
Rehn, J. E. T s. 223.
Rennach. U 593.
Reinhard. U 63.
Renhorn, A 147.
Rennie, U 333.
Réals. U 478.
Retzius, A. A. S 410. F s. 194, 204.
M s. 294. P s. 262.
Retzius, M. C. S 452. F s. 194, 200.
202, 204, 205, 206, 207, 208. T s. 244.
P s. 262, 267, 272.
Reuleaux. U 450.
Reuterdahl. S 495. F s. 194.
Reuterhelm, G. A. S 278.
Reuterholm, N. S 7.
Reutersköld. T s. 248.
Ribben. A 69.
Ribbing. A 38.
Ribe, C. F. S 86.
Ribe, E. S 15.
Ribe E. A 69.
Richards. U 587.
Richer de Prony. U 200.
Richert. S 756.
Richter, U 92.
Rietschel. U 629.
Ringdahl. T s. 249.
Risberg. P s. 269.
v. Rittinger. U 421.
Roberg. S 20.
Roederer. U 86.
Roemer. U 159.
Rolander. A 105.
Rolf. T s. 252.
Roman, J. H. d. ä. S 41.
Roman, J. H. d. y. A 127.
Roman, P. A. T s. 247.
Romé de l’Isle. U 97.
Romell. T s. 246.
Romer. S 435.
Roos. T s. 216.
Roscher. U 407.
Rose, G. V. L. T s. 238.
Rose, H. U 271.
Rosén, E. S 132.
Rosén, N. S 35.
Rosén, P. G. S 640. F s. 200, 201, 202, 203, 207. P s. 258.
Rosenblad, A. S 253.
Rosenberg. T s. 238.
Rosenblad, E. S 132.
Rosenborg. A 45.
Rosenbusch. U 469.
Rosenhane. S 297.
M s. 253.
Rosenstierna. A 71.
Rosir. A 232.
Rossander. S 644. F s. 204.
Rostan. U 331.
Roswall. A 59.
Roth. T s. 226.
Rothoff, E. S 364.
Rothoff, L. W. A 23.
Rouelle. U 15.
Roux. U 531.
Rowland. U 509.
Rozier. U 104.
Rubenson. S 590. F s. 201. T s. 251.
P s. 264.
Rudbeck. A 239.
Rudenschöld, C. S 182.
Rudensköld, U. S 58.
Rumford. U 183.
Rumovskij. U 89.
Rundlöf. T s. 238.
Runeberg. E. F. S 155.
Runeberg, E. O. S 158.
Runeberg, J. W. U 510.
Runemark. T s. 219.
Rungs, H. C. T s. 219.
Rungén. M. A 119.
Rust. U 289.
Rutström. S 333. F s. 201, 203.
Rydberg. S 657. P s. 268.
Rydqvist, C. M. S 534. F s. 201, 204.
Rydqvist, J. E. S 526. F s. 204. P s. 266.
Rääf. S 554.
Röderer. U 36.
Röding. A 97.
Röhl. U 71.
Römer. U 150.
Röntgen. U 541. P s. 273.
Röntgen.
Sabatier. P s. 276.
Sachse. K 3.
Sacklén. S 500.
Sage. U 96.
de Sagramozo. U 8.
Sahlin. S 705.
Salander. S 70.
Salberg, C. J. A 107.
Salberg, J. J. S 16.
Saltén. S 121.
Salonen. I 198.
Salvius. T s. 214.
Samsdén. A 150.
Sandberg. S 14.
Sandel. S 188.
Sandels, B. A 246.
Sandels, S. S 188.
Sander, P s. 298.
Sandefors. U 61.
Sandmark. A 205.
Sandqvist. P s. 261.
Sandström, I. P s. 262
Sandström, J. W. T s. 252. P s. 261, 265.
Santesson. S 514. F s. 193, 201.
Santheson. S 331.
Sars, M. S 521.
de Saussure. U 127.
de Sauvages. U 11.
Saxtorph. U 294.
Sav. U 255.
Scarpa. U 236.
Scharling. U 603.
Scheffer, C. F. S 137.
Scheffer, H. T. S 108.
Schenmark. S 136.
Schetz, E. P s. 204.
Schetz, U. S 324. F s. 201.
Schiaparelli. U 444.
Schiønjohn. U 444.
Schiønny. U 444.
Schiønning. U 112.
Schlyter. S 531. M s. 254. P s. 266.
Schiölmich. U 378.
v. Schöloher. U 60.
Scholander. T s. 222.
Schouw. U 315.
Schroeder van der Kolk. U 361.
Schroeter. U 163.
Schröder, E. S 257.
Schröder, F. A 42.
Schröderheim. S 233.
Schrödersterna. A 42.
Schick. S 742. P s. 268.
af Schultén, N. G. d. ä. S 269. U 1564.
P s. 256.
af Schultén, N. G. d. y. P s. 256.
Schultes. U 234.
Schultzin. A 104.
Schultz, D. S 165.
Schultz, P. M. H. S 595. P s. 257.
Schultz-Stenheit. T s. 225.
Schultze, G. S:son. A 133.
Schulze. S 81.
Schulz. U 607.
Schumacher. U 257.
Schützer. S 118.
Schützererantz. S 118.
Schwalbe. U 577.
Schwan. S 420.
Schwann. U 428.
Schwartz. S 348. F s. 197. T s. 228.
Schweigard. S 562.
Schweigler. K 15.
Schwendener. U 506.
Schenberg. S 174.
Soderholm. U 635.
Seeliger. A 165.
T s. 211, 224, 225. P s. 256.
Selle. U 150.
Sennander. S 772.
v. Seth. S 126. T s. 213.
Severgin. U 180.
Sheldon, F. A 242.
Short. U 38.
Sidenbladh, K. T s. 220.
Siemens. U 452.
Silfversparre. A 33.
Silfverstolpe, F. A 162.
Silfverstolpe, C. F. G. T. s. 216.
Silfversvärd. T. s. 248.
Siljeström. T. s. 228. P. s. 260.
af Sillén. T. s. 218.
Silverstolpe, A. G. S 285.
Simson, J. Y. U 380.
Simson, T. U 37.
Sinclair. U 165.
de Simondi. U 256.
Sjöberg. T. s. 218.
Sjögreen. T. s. 215.
Sjöstedt. S 748. T. s. 243, 247.
Sjöström. S 290. T. s. 211, 228.
Sjösstrand. P. s. 272.
Skarin. T. s. 221.
Skarstedt. T. s. 221.
Skjelderup. S 400.
Skjödebrand. S 384. F. s. 194, 201.
Skogman, C. J. A. S 573. F. s. 195, 200, 203.
Sköldberg. T. s. 220.
Smith. U 156.
Snolisky. P. s. 209.
Sobrero. U 306.
Soetbeer. U 480.
Sohlerberg. S 134.
Solander. U 86.
Sommarin. P. s. 271.
Sommerfeldt. S 422.
Sondén, C. U. S 501. M. s. 254
Söndén, K. G. A. S 759. P. s. 271.
Spallanzani. U 95.
Sparvfenfelt. A 85.
Sparre, B. E. Franc. S 454.
Sparre, F. S 221. A 76.
Sparre, F. A 15.
Sparre, G. A. V. S 520. F. s. 105.
Spengel. U 643.
Spens. S 376. F. s. 194, 200, 201, 203. P. s. 256.
Sprechel. U 201.
Sprengporten. S 493.
Spångberg. T. s. 242.
Spåring. S 75.
Stang. S 578.
Stas. U 486.
Steenstrup, Joh. U 632.
Steinholtz. T. s. 237.

Stenberg. S 596. F. s. 200.
v. Stenhagen. A 86.
Stenhammar, C. S 491.
Stenhammar, P. U. T. s. 222.
Steven. K 4.
Stiéhauus. A 16.
Stiinerantz. A 224.
Stiernstedt. A 114.
v. Stjernman. S 95.
Stjernström. P. s. 268.
Stobée. S 18.
v. Stockenström. S 44.
Stokes. U 370.
Stolpe. T. s. 244.
Strandberg, C. W. A. P. s. 268.
Strandman. A 191.
Stricher. A 30.
Strickert. A 67.
Stridbeck. T. s. 214, 216.
Stridsberg. P. s. 268.
Strinholm. S 481.
Strömborg. S 47.
Strutt. U 530.
Struve, F. W. G. U 282.
Struve, H. P. s. 250.
Struve, O. W. U 434.
Stråle. A 113.
Strö. U 111.
af Ström. S 461.
Strömborg. T. s. 226.
Strömfelt. T. s. 233, 246.
Strömberg. P. s. 258.
Strömberg. U 261, 265.
Störzel. A 190.
Stuxberg. P. s. 262.
Styffe, C. G. S 594. P. s. 267.
Styffe, K. S 880. F. s. 200, 204.
Stålevård. A 8.
Suess. U 516.
Sundberg. S 610.
Sundbärg. P. s. 271.
Sundelin. T. s. 219.
Sundius. A 117.
Sundwall. S 371.
Svanberg, G. S 463.
T. s. 229. M. s. 254. P. s. 259.
Svedberg. S 764. P. s. 263.
Svedblom. T. s. 236.
Svedelius, N. E. T s. 246.
Svedenstjerna. S 322.
Svederus. A 128.
Svenson. S 656.
Svensson. T s. 248.
Swartz, C. J. G. S 774.
Swartz, J. S 504.
Swartz, J. G. S 593.
Swartz, O. C. T s. 216.
Svediaur. U 224j.
Swenander. T s. 248. P s. 263.
Sylvén. T s. 233.
Sylwan. P s. 272.
Söderberg, O. A 103.
Söderberg, V. T s. 239.
Söderlund. T s. 222.
Söllscher. T s. 221.
Sömmerring. U 249.
Sörensen, E. T s. 238.
Sörensen, G. F. T s. 238.
Sörensen, P. M. T s. 238.
Sörling. T s. 248.
Sötbeer. U 480.

Tamm, C. G. A. S 707. F s. 205.
Tamm, P. A. S 403. F s. 194, 200.
af Tannström. S 415.
Tauwon. T s. 221.
Tegman. S 277.
Tegnér, E. S 445.
Tegnér, E. H. V. S 677.
Telford. U 228.
Tempelman. A 189.
Tengmalm. S 231.
Tessin. S 64.
Tetmajer. U 548.
Tuerloen. S 32.
Thalén. S 569. F s. 207. P s. 260, 264, 265.
Tham. S 691.
Théel. D. S 244.
Thelning. S 473.
Thénard. U 232.

Theorell. P s. 264.
Thomasson. T s. 221.
Thompson. U 607.
Thomson, J. U 454.
Thomson, V. U 566.
Thomson, Th. K. 2.
Thomson, W. U 344.
Thorell. S 608. P s. 262, 267.
of Thunberg. S 160. A 43.
Thurston. U 472.
Tiede. A 8.
Tiburtius. S 151.
Tidström. A 129.
Tiedemann. U 259.
Tietgen. U 502.
Tilas. S 13.
Tiselius. S 45.
Tisserand. U 497.
Toll. A 212.
Torell. S 575.
Tornberg. S 582. P s. 268.
Torpeius. A 87.
Travenfelt. S 354. F s. 200, 201, 203, 204.
Tresca. U 424.
Tresschow. S 409.
Treub. U 510.
v. Triewald. S 64.
Troilius, S. S 164.
Trolle-Bonde. S 511.
Trolle-Wachtmeister. S 388.
Trozelius. A 121.
Tschentscher. U 504.
Tschermak. U 573.
Tulasne. U 420.
Tunén. A 79.
Turner. U 2234.
Tursén. A 62.
Tuvén. A 111.
Tyndall. U 406.
Törnebohm. S 605. F s. 195, 200, 204, 207, P s. 265.
Törnqvist. T s. 220.
Törnqvist. T s. 222.

af Uhr. S 394.
Ulfström. S 223.
Ullgren. S 543. F s. 204. P s. 250.
v. Ungern Sternberg, C. A. Å 44.
v. Ungern Sternberg, M. A. S 110.
Urlander. S 104.
Vahl. U 155.
Van Hise. U 570.
Vauquelin. U 222.
Ventura. U 50.
Verr. U 134.
Viborg. U 220.
Virgin. S 517.
Viviani. K 22.
Vogel, R. A. U 42.
Vogel, Z. U 74.
Volterra. U 594.
de Vries. U 615.
v. d. Waals. P s. 274.
Wachtmeister, Trolle. S 388.
Wern. S 561. F s. 195, 200, 204.
Wahlberg, J. A. S 527. M s. 253, 254.
Wahlberg, P. F. S 429. F s. 200, 203.
T s. 211. M s. 254.
Wahlbom. S 154. F s. 197.
P s. 255.
Wahlgren. P s. 262.
Walbeck. K 23. P s. 256.
Waldeyer. U 597.
Wallach. P s. 275.
Wallengren. P s. 203.
Wallérius, G. S 67.
Wallérius, N. S 26.
Wallin. S 413. F s. 194, 201.
Wallmark. S 485. F s. 203, 204, 205.
T s. 228.
Wallqvist. S 513.
Wallroth. P s. 261.
Walmstedt. S 407.
Warfvinge. S 699.
Warming. U 468.
Wasenberg. S 61.
Weierstrass. U 455.
v. Weigel C. E. d. y S 341. F s. 200, 204.

Weibach. U 399.
Weismann. U 532.
Weland. S 713. F s. 200.
Wein. À 94.
Wendt. À 122.
Wennerg. E. M. À 236.
Wennerg. J. A. À 233.
Wennerg, S. A. À 234.
Wennerg, T. G. À 235.
Wenström. P s. 264.
Werner, A. P s. 276.
Werner, A. G. U 199.
Weser, J. À 203.
Westbeck, G. À 51.
Westbeck, Z. S 59.
Westberg. T s. 228.
Westre. P s. 269.
Westergaard. U 634.
Westergren. T s. 240.
Westerman. S 178.
Westgren. P s. 201.
Westin. T s. 238.
Westling. P s. 262.
Westman. T s. 232. P s. 261.
Westrell. À 14.
Westring, J. P. S 265. F s. 197.
Westring, N. S 559.
Wetterman. À 115.
af Wetterstedt, G. S 380.
Wheatstone. U 373.
White. U 543.
Whitworth. U 449.
af Wibeli. S 347.
Wiberg. P s. 264.
Wiborgh. S 688.
Wiebe. À 220.
Wiedemann. U 463.
Wien. P s. 274.
v. Wiesner. U 624.
Wigert. P s. 258.
Wijkander. P s. 260.
Wijkman. À 248.
Wielke. S 163. T s. 210, 211, 228. M s. 2 3.
Wild. U 491.
Wilde. À 90.
Wilde, A. À 100.
Willdenow. U 182.
Wille. U 565. T s. 246.
Willers. T s. 215.
Williams. U 453.
Williamson. U 482.
Wiman. S 717. P s. 238.
Wimmer. U 582.
Winberg. A 211.
Winblad. A 170.
af Wingård. S 460.
Winkler. U 500.
Wirén. S 709. F s. 200, 201.
af Wirsén. S 736.
Witte. T s. 233.
Wittrock. S 617. F s. 195, 201. T s. 232, 244.
Wohlin. P s. 271, 272.
Wollin. Ä 211.
Wollin. S 377.
Wrede, F. J. S 63.
Wrede, H. J. S 63.
v. Wright. T s. 249. P s. 266.
Wulff. P s. 269.
Wåhlin. S 223.
Wäström. S 197.
Wöhler. U 286.
Young. U 262.
Zander. Ä 675.
Zeeman. P s. 273.
Zeilinon. P s. 258.
v. Zeipel, V. P s. 257.
Zeller. U 589.
Zetterstedt. S 4314. P s. 255.
Zetterström. S 360.
Zettervall. S 678.
Zetzel. S 149. A 145.
Zeuner. U 426.
Zeuthen. U 515.
Zickerman. P s. 271.
Ziervogel, E. A 28.
Ziervogel, F. A 196.
Åbergsson. T s. 221.
Åderman. T s. 230.
Åhlander. T s. 236.
Åhman. T s. 218.
Åkerblom. T s. 252.
Åkerman, Jakob. S 401.
Åkerman, Joachim. S 447. F s. 194, 201, 204.
Åkerreen. S 295.
Ålund. P s. 268.
Åman. A 155.
P s. 260, 264.
Ångström, C. A. S 574. F s. 105, 201.
P s. 264.
Ångström, K. J. S 669. F s. 207. P s. 265.
Årre. T s. 223.
Odmansson. S 671.
Ofterbom. S 293. T s. 225.
Orling. T s. 217.
Ornåsköld. Ä 7.
Osterberg. T s. 250.
Ostergren. T s. 234.
TILLÄGG.

Utländska ledamöter (sid. 159).


Wallmarkska belöningen (sid. 265).


Nobelpris

beslutade den 11 och 12 november 1915.

Nobelpriset i fysik (sid. 274):

År 1914:
Max von Laue, professor vid universitetet i Frankfurt a. M., f. 1879, »för hans upptäckt af röntgenstrålarnas diffraktion i kristaller«.

År 1915, med hälften till hvardera:
William Henry Bragg, professor vid universitetet i Leeds, f. 1862; och hans son:
William L. Bragg, Cambridge, »för deras förtjänster om utforskandet af kristallstrukturer medelst röntgenstrålar«.

Nobelpriset i kemi (sid. 276):

År 1914:
Theodore William Richards (utl. led. nr 587), »för hans noggranna bestämningar af ett stort antal kemiska grundämrens atomviktar«.

År 1915:
Richard Martin Willstätter, professor vid universitetet i Berlin, f. 1872, »för hans undersökningar af färgämnen i växtriket, framför allt klorofyll«.
Rättelser.

Sid. 38 står: 10 Nordenberg. F. 1696 11/12, bör vara: 1696 2/12.
  » 56 vid 248 Nils von Rosenstein tillägges: Preses 1795 (4. kv.).
  » 68 r. 1 nedifr. står: Bd 2, läs: Bd 4.
  » 150 står: 494 Ollier. d. 1900 26/4, bör vara: 1900 26/11.
  » 187 r. 17 nedifr. står: (nr 198), läs: (nr 199).
  » 245 » 9 nedifr. står: F. 1865 21/11, läs: 1865 21/11.
  » 280 i registret står: Cassel, C. G. S 771.

Cassel, G. P s. 258.

bör vara: Cassel, C. G. S 771. P s. 258.

Det är nämligen akademins ledamot Carl Gustav Cassel, som år 1891 erhöll Ferrnerska belöningen.
Q 145 S88
Svenska vetenskapsakademiens, Stockholm
Personförteckningar, 1739-1915

PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY