Kryolithbruddet ved Ivigtut, af S. Fritz, Ingeniør.

Kryolibrudet vid Ivigtut.

Bred omkring lige langt fra Davistrædet og Indlandsisen, og umiddelbart ved Fjeldbræddet. Der er omkring 4 Mil fra Davistrædet ind til Ivigtut, og de første 3 Mil fra Indlejlingen falde mellem en Del store Øer, så at der efter Vidtekninjen eller Indholdsmæne kan vælges mede følgende Lab, mellem den sidste Mil'sejlads faldende i den egentlige Arus Fjord, der inden for den store og høje Arus Ø skærer en 4 Mil ind i Landet som en 1 til 2 Kvartmile bred Fjord med flere betydelige Hojninger og nogle Sidaarme; Fjorden ender omkr. 3 Mil's inden for Ivigtut, og er der begrenset af en c. 2500 Fod bred Jøkel, der som et Aflob for Indlandsisen sendet sine isfjælde ud igjennem den. Ude fra Strædet ud for Arus Fjord afgiver Øerne i Ejendoms Munding ved deres betydelige Hojde med enkelte meget bratte Fjällvægge og Fjellditoppe med ejendommelige Former en god Landkæde, og det samme gjelder om Fjellet Kangnut, der som en isoleret Fjelltop tager 4400 Fod op paa Fjældlands Kyst, nord for Arus Ø. Det indtryk, man får af Landet ved at se disse Fjærde, er ingenlunde tiltrædende; de ere som helt Yderkysten omkring fuldtænkt blottede for Plantetækt, og alle store Hojder ere, selv midt om Sommeren medkælede, og som Baggrund haves, saa langt Ojek rekker, Indlandsisen's overfladiske Masser. Kommer man derimod ind mellem Yder- sekere eller ind for denne, bliver Indtrykket et helt andet; ligger Skoeren ind paa Kysten, kan man endelig midt om Sommeren have Yuvis mellem Fjærne og Ju paa Skibshvelket, mellem der et Par Tømmer senere inden for Øerne kan møde en Temperatur af 12 til 15°, og det nu bliver store Søerne af Myg, der gjøre Opholdet paa Dækket ubehageligt; samtidig hermed skifter Landet fuldtænde Karakter, i det alt derimod viser sig grønt. Landet inden for Øerne, altalaa Ivigtuts Omegnelse, næsten kun Højden af 1000 til 1500 Fod, og om Sommeren, naar kun enkelte stejle Fjällvægge medrages, lige til Toppen ledet med et grønt Mosråde, mellem der i alle Lavningerne er en meget friulig Plantetækt af Huske, samt pil, birke, el, rød, og en mengde Uter, der ideelv minde om Marker og Enge i Danmark, men ofte oregnere vore i Frolighed og Forvæntning; hvad den artikale Sommer manglede i Længde, etstlentes ved et stort Intensitet.

Er man vant til at se de danske Sletter, skaffes Ojet i Begyndelsen fuldtænkt ved de høje Omegnelves, saa at alle Fjærvænene synes overordenent snorve, medens der dog er nogenlige Fods for et Skib til at krydse sig op igjennem dem, Prisen bliver riggverlige ved Fjærvænens store Dyde; kun uden for Dalstræg træffer grundet Vaud, medens der langs de bratte Fjellkyster, der hovedsagelig omgiver Fjærvænene, er mange Favnens Dyde lige til Kysten, undtagelsesvis dog med enkelte blinde Skær. Almindelige Dyder i Fjærvænene er en 50 til 100 Favan Vaud eller derover, og det er kun i enkelte Bagerter unde under Land eller dog mindre Øer, at der findes Ankerbønder. Ved selve Ivigtuts andre Skibene paa en aaben Ried med 20 til 30 Favan Vaud, og fortøjte til aaben Ringelte paa Klippkysten.

Kryolibrudet vid Ivigtut gør i forvævelse af og Ved; inden for der ligger Ivigtuts Dal, der omkring strækker sig en halv Kvartmile langs Kysten og gør ligeaa langt ind i Landet. Mod Øst, Syd og Vest er Dalen omgivet med sammenhængende Fjelde af 1000 til 1500 Fods Hojde; Fjelldosens Formere ere gjenemgangende temmelig afgrænsede og kuppeformede, og Holdningen ind imod Dalen er omkring 45°, saa at de ere let tagelevige. Hovedmassen i dem er Gnejs med enkelte Granitpartier og en Mangfoldighed af til Døs mægtige Trægange, der ofte ved en stor Forvirring have skaffet dybe Fjeldholder og bratte Fjeldsider, som bringer Variation i de ellers enformige Fjelldannelse. Dalen har en forholdvis rig Plantetækt med betydelig Fiske, og enkelte mindre Fjældpartier paa 100 til 150 Fods Hojde, afvekende med Lavninger, hvor der er små Fjældbjerger, give Dalen en venlig og afvekende Karakter. De omgivende Fjærde begge Dalen i Skigge imellem 15de November og 26de Januar, saa at man i den tid må til Fjælde eller ud paa Fjorden for at komme i Solskin.

I selve Kryolibruds ud for Midten af Dalen forekommer Kryolitens Indskæring som Bestanddel af Fjældet; den mæde oprindelig kan Dagen som enkelte Toppe med indtil en 15 Fods Hojde over Fjorden, medens den forvitrigt var dækket dels af andre faste Masser, dels af Ler og Grus, eller af selve Fjorden, der dannede en lille Bagt ind over en Del af Kryolibrugts*). Exemplarer af Kryolitene fra de frittstående Toppe var allerede Mineralogierne betjentes i foregæende Aarhundrede; man den fjerde Værld som Handelsvarer, efter at det var påvist, at den fold sig anvendte til Fabrication af Sols u. m., og Regeringen derefter havde givet Koncesjon paa Leges Behandlings og Kryolitens Fabrikation; den første Skibslading blev afholdt 1856 til Fabriken Oresund i Kjøbenhavn**). Kryolitforbruget ved denne Fabrik blev snart betydeligt, og


ligende Fabriker, grundede paa Sølaffabrikation af Kryolit, opstod ogsaa anden Steds i Europa, 1865 tilige i Amerika; Kryolitproduktionen derved stod, og medens den først blev drøvet af en enkelt Handelslus i Kjøbenhavn, gik den 1865 over til et Aktieselskab, der senere har fortsat den med en temmelig enformig Production. Der udvikles i Rejlene navnlig 20-30 Skiltes
ladninger paa omre. 400 Tons Kryolit, og Aktieselskabet maa demp navnlig svare en Afgift til Statsskassen paa omre.

Kryolitbruddet ved Ligugt.

Det fremgaa af disse Talsterreber, at det ikke er et
ganske ringe Arbejde, som hvert Aar præsteres ved Kryolitn
bruddet. Tager man nu med i Betragtning, hvorledes Lan
det og Klimatet ere beslægtet, at Landet hverken kan præstere Arbejdskraft, Føde eller Brændsel, og at Klimatet
Dels ikkere hinderer Arbejdstiden til den halve Del af
Aaret, bliver det klart, at Etablissementet ved Ligugt
maa være ret anselig og i mange Henseender maa have
Enkeltnævneligheder, der give det en fra andre Industrielle
Etablissementer forskelligt Karakter. Det maa i Virkel
ligheden betinges som en langt fremskridt Førstep for
københavnsk Industri, da det faar sin Arbejdskraft og sin
Proviantering samt at det hele Materiale direkte og indelukende
fra Kjøbenhavn, og ikke kan sige nogen Hjælp anden Steds fra;
alle disse Forudsætninger, der ved et Etablissement i
Nærilken af Kjøbenhavn kunne forenes hver Dag, blive
her paa Grund af den store Abstand, omre. 550 Mile, i
Forbindelse med Isførhollens i Færøerne, kan formerede
arvid, og i den lange mellemliggende Tid er Etablisse-
mentets indelukkende henvist til disse egne Arbejdere og sin
egen Forsyning, for at kunne møde enhver indtrafende
Ereventualitet. Den egentlige Arbejdstyrke kan kun byttes
om Sommeren, fra April til October, og man udlandes
fra Kjøbenhavn om Foraret for atter til Dels at hjemsom-
des om Efteraaret, da der om Vinteren kun er Brug
for en mindre Styrke, omtrent en Tredjedel af Somme-
rens, ikke saa meget for at producere Kryolit, men mere
for, saa vidt muligt, at have al i Beredskab for den meste
Sommers Arbejder.

Sommerens Arbejdstyrke skiltes gjerne imellem
100 og 150 Mand, almindelig af de Arbejdere, der maatte
forefale uden for det egentlige Kryolitland for at sikre
en planmæssig Fortsættelse af Produktionen; mellem det
tilsvarende Officiersonale er der ogsaa en Løge, da
der er 20 Mile til Landets nærmest liggende Løge. Per
sonalet er indelukkende danned, og der haves kun en en-
kelt Grønlander i Bruddets Tjeneste, der dels fungerer
som Løds for Skibene og dels benytes som Kajakmand til
at vedligeholde Forbindelse med Skibe, der paa Grund
af Isforhold maatte være opstræde ude i Fjordens Mun
ning. Dette Personale forder imellem Aar og Dag et ikke
ubetydeligt Kostnad Proportii af alle Stagers, og Oplegget
derfor forøges yderligere ved Muligheden af, at Isforhol-
dene et enkelt Aar kunne hereved alvorlige Hindringer
for, at den nye Sending naar ind til Kryolitbruddet;
for at sikre sig en god en Sælge, Eventuelt og dern
Følger holdes der nemlig beständig tosæd Forsegnings af
Proviatien. Da Proviatornerne malede blive lagrede
i to Aar ved Etablissementet, mnu des stilles bety-
delige Fordringer baade til deres Kvalitet og Endel
lage, og der kræves betydelige Pakker for deres Op
berovning; disse Pakker maa. foruden at tilfredsstille
almindelige Fordringer til Rummelighed og Tidstil, til-
lige af Hensyn til Løsningen at Varene lige ved Kyst
linjen, og af Henry til Faren for blivende sam Indhold
som muligt fra andre Bygninger; der maa ogsaa være en
Forfølgelse af alle Varel i flere Pakker, saa at eventuelt Tab
af et enkelt Pakke ikke forer til nogen sjældenlig Mangel.
Til Proviationen hører desuden et Køkken med
Damplangapparat, et Dyrgeri, et Flugteri, og et
store Thysserom paa en 50 til 70 Svar, til hvilke Før-
deret ogsaa udlandes fra Kjøbenhavn. Af andre Hende
h holdes kun Odel og Æske, men efter en mindre Manue
stok, da de kun ere beregnet paa Officierhollens
og til Hjælp i Skibsmaskinistens. Haukelivets hava ogsaa
efterhanden udviklet sig ved Kryolitbruddet, saa at
den ikke er uden Betydning ved Proviationen; der
er omkring ni Mænder, dels imellem Etablissementets
Bygninger, dels hengende i Dalen i Lø for nordlige
Vind og de mindre Fjeldpartier. Muligheden i disse
Havre er kun for en ringe Del kunnet samle i selve
Landet; den er hovedsagelig taget fra Skibens Ballast og
derfor af meget blandet Oprindelse; der er malede Haver
fra Bornholm, Jylland fra Kjøbenhavns Fæstningsverker,
fra en Kirkegaard i Peterholl, fra de aziske Øer o.
V. De Utter, der dyrkes i disse Havre og med meget
tilfredsstillende Resultater ere Raderer, Majoer, Grom
haal og Rabarber. Skibshulde dog kun ved Hjælp af
en Drevoben for tidlig, i Begyndelsen af Juni, at kunne
udplante. I en helig Sommer kan der haves Rader
gjennem hele Juli, August og September 4).

Ved Siden af den egentlige reglementærsige Pro-
viationer spiller Villigt og Fisk en ikke lille Rolle. Viilligt og Fisk ere ikke til at faa til et eller Tid eller
i villarlig Mængde, hverken ved egen Jagt og Fiskeri,
eller ved Tilførsel fra omkomende Grønlandere, saa at
de ikke kunne træde i Steden for nogen Del af den daglige

4) Se herom Ed. Erbeve „om Havsdyrkning i nordlige
Egner“, Dif. Tidsskr. 1871. 8. 58.
Kryolithbrudet ved Igrigtut. 47


Der er gjort Forsøg paa at forme Viikeltbestanden ved at udstette Kaniner fra det nordlige Sletland, de kunde spores paa Sønene i Par Vinter, men forsvandt derefter, maske faldne som Bytte for Røvere eller Revfulde, maske ogsaa af Mangel paa Jordland, der ikke glemmerstræng af Grønland om Viikenten. Ufrivillig er der et Par Gange ved Skibene blevet indlagt Røver og Møn; i Alsindelighed leve de ikke Viiketer over, men en enkelt Gang have Røverne holdt sig en 2 til 3 Viikter og formeredt sig meget stærkt, saa at de voldte en Del Fortræd i Provinciamagasinerne, hvorfor der hurtigt blev anskaffet knap Katte og Rotter af Detland. Uden at det derfor har lykkedes at udrude dem, forsvandt de igien i Lokat af en Viiket, i det Føden venedig har været for hørt og vedvarende. Petseneren synes noget hyppigere og mere nævnuende ved Brudet i de Viiketer, da Røtter overlevende der.

Det grønlandsk Drikkervand er fortrinligt; det er altid finkommet Vand, der oftest kommer fra smækkende Sæmæsser paa Fjeldebjærlene og har sit Søl i Fjeldefloder, saa at det er koldt og klart. Ved Igrigtut tjener en manden mindre Elv til vest for selve Kryolithmudden til Drikkevandforsyning; den er til Del. indbegyndt i Nov. henden af Establismentet knapt af Hansen til Sundeg og Islænner, og for ikke at blive forurenset, og der er ved Tørredømmes dannet nogle store Vandbeholdninger i dens Leje. Ved dette Elv er alle Establismentets Økonomibygninger, Koger, Bryggeri, Døgeri, Vaskhus, et Hus med varme Bade, og nærmest Stranden
Kryditen brædes ved Krudttoppen

Kryditen brædes ved Krudttoppen, og man
undervoks en Sortering, i det der til Dels forfølger
en Del fremmede, hvor metaliske Indhållinger i den,
der ikke må overskrive en vis Procentandel; de frem-
made Indhållinger er som værelses benyttede til
Pladens Opbygning. Hele den Del af den horisontale
Arbejdsplad, der benyttes til Opsætning af Kryditen
for Afktionen, er plukkebundet, dels for at holde Kry-
diten fri for Uvnigheder fra Undergrunden, og dels af
Henvis til disse Mailling. Afaktionen foregår ved
Hjælp af Træbævre, i det Sichene hælde som nør ind til
Kysten, at man fra lange Ladebroer eller Ladeplanker,
der ved Hænder fastholdtes til Kysten, kan man ud
til dem. Ved Hjælp af tre smalle Roer kunne tre
Skibe hale paa samme Tid. Mellem Sichenes Lading af,
og ved Ladingen foregår ved Ladevognen, efter Udenheden af Proviant
og Material forførvis i Pumme og Storhunde, kun
Kulladningserne forde Udenheden ved Ladebro; for disse
Arbejder, som i det hele for Forbindelsen med Sichene
paa Roen, haves en Del Pumme og Bande ved Estab-
lishementet, der tilegne nr. af stor Betydnng bade for
Jagt og Fiskeri, og ogsaa for Adskillecel i Fritiden
ved Udtogene til andre Dels af Jorden. Ved Opby-
lingearbejderne paa Pladen er der indvendt en Bande
havn for Brudets Fartøjer og tillige en ret god Be-
yttelse mod Boliget ved en Grundskane paa Kysten.
Nedfor Pladen, der ved Hjælp af et ret betydeligt Tide-
vande, omkrunt 12 Fod ved Springtid, kan benyttes til
Reparationer af Skibe, naar disse, som ikke sjelden
hænder, høve fire i Bunden ved at passere igennem
Storhunde. Tammer og Redskaber til disse Reparationer
indgaa ogsaa i Etablishementets mange Slags Behold-
ninger.

Arbejdstiden ved Krydterbrooket afviger ikke fra
Arbejdstiden i Danmark med Henvis til Arbejdsalmen
Længde; der kan ved Juledag arbejdes ude fra Kl. 6
Morgen til Kl. 4 Aften, i det den kortere Tid, Søen er
paa Himlen der, men vokser ved et længere Tidomg
i Forbindelse med korruger Vejr og Suneg. Mere paafal-
dende er Forskellen om Sommeren, i det det eneste ved
Flede er tilfredsstillende, lyd bade til at løse og skrive;
ensuden lys Sommertid kan være overordentlig smuk
i de storomgaaede og rolige Omegnvel. Vintervækken kan
ingenlunde balde fra, Frosten ledsages som Regel
med stille Vejr og overstiger sjælden en halv Nøe
Grade; i 13 Vinter havde man en eneste Nat naet
+ 25°. Hvad der derpås adskiller Vinteren ved

Ivigtat fra Vinteren i Danmark er denne Vareighed; Jor-
den vil der som Regel være frostbunden fra først i Ok-
tober til sidst i Maj, og i Almindelighed vil der kunne
ventes et stadigt Snedække indenfor November og Maj;
sydöstlige Stormer kunne vel til Tider hale Snedække
forvandle, men fore derved kun til end være Overskærvinger
af de holde Fjærde, mellem en ny Snaestorm sjællens
udvikle lever længere. Under disse klimatiske Forhold reduc-
ers Vinterarbæjet naturlig til det mindst mulige, og er
i vores Bundeslag paa at afhjælpe alt, der kunne være
til Hindre for den fulde Benyttelse af Arbejdskrafter i
Sommerhalvaret. Der bliver altsaa en meget stor Fors-
kjel paa Forholdene ved Krydterbrooket om Sommeren
og om Vinteren. Omrønt midsommer kan de
Sikte Lading, og paa Pladen fordelte Spørgsmål til og fra Brudet,
medens der alt efter ogsaa ligger Sirkler under Læsning og
Lading, undtiden i Pladsen paa en halv Nøe Snaestorm,
Barier, Briggs og Sommerster, som da man vente paa
høveden for at komme til at lade. Fra Brudet haves
bestandig Minervens Virksomhed, i det de under omrønt
enformig Takt øver paa de Sindsstav Ministerier ham-
menes, en Lyd, der omdrever hore paa Fjællet i betydelig
Afstand fra Brudet, eller i det de hele Dampfærger give
Signal til, at der skal sprenges, ofte en halv eller halv
Nøe Mess Adgang, hvoraf de mindre kunne hyde som Kanon-
skad. Fra Fjællet fordelte Bande til og fra Sichene, og
som Sommeren efter andt Arbejdstid er gjerne alle
Brudets Bande ude paa Fjællet for at fiske, medens
der heller ikke mange Folk omkring i Dalens venlige
Forstier. I Midlere til denne Virksomhed om Sommer-
en synes om Vinteren omrønt alt at ligge stillt; i
Reglen vil der ingen Dampmaashine arbejde, og ingen
fordeles paa Pladen i Arbejdstiden, i det Virksomheden
dels fulder inden Duro i de forskellige Værktøjer, dels
indskrænker sig til mindre Spændingsarbejder eller
nødvedelige Inningarbejder og Snedukning. Det mest
begyndende Bevis for, at Etablishementet ikke er
forhaldt, er de statige Reggelykke fra alle Hilseder og
Kakkeløvne.

Den forbedrede korte Arbejdstid om Vinteren stiler
Foringer til, hvorledes Fritiden kan benyttes. Den
første Forring bliver nærmelige og byggelige Boliger,
der let tilfredsstilles, da der er en rigeligt Husar for
Vinteren lille Arbejdsmasse, af det de første Arbejder
om Vinteren er gjerne et Etteruya af alle Boliger med
Rensgård, Hvidning og Maling. Til Systemstøtte i Fritiden haves et ikke ubetydeligt Bibliothek, en overbygget Keglehale, og for Officierersen et Løbare med Billeder; for Arbejdstykkeren er der et særligt Formandslokal, der kan benyttes til Dans, og desuden Adgang til varme Bade og et særligt Køkken, hvor hver Mand kan tilberede Vilt og Fisk efter sin Smag. Men Vinteren bestede Adspejlene bliver altid Jagen og Skirnæ, og hvad der grænser pa en heldig Jagtdag kan give Stof til livlig Drøftelse i mange Aftenen; Skirnæ er enten uunødvendige for at foredes paa Fjeldene i den dyrke Sæ, og man kommer ved deres Hjælp langt lettere omstridt paa Fjeldene om Vinteren end om Sommeren. Skierer er der derimod kun sjællands Anvendelse for; Fjorden er sjælland tillagt og bliver i en Jad gjerne snart dækket med Sæ. Den lange Iskysting om Vinteren, i det Brudbet fra October til April er fuldstændig afklaret fra enhver Formindskelse om den øvrige Verden, og selv med den øvrige Grønland, skønne nogle af Grønlandere ved Aras undtagelse, medfører i Formindskelse med den faste Interesse for Jagt og Skirnæ en stor sammenlignelse mellem Personallet om Vinteren end om Sommeren, og i det Vinteren i Virkighed egentlig er alt andet end blot for Bevægelsesstof, kan den forholdsvis forlade hurtig og behagelig ved Krydsfredet; alligevel vil Skibenes Ankomst om Formaret altid blive imodset med Længsel, — de sidste Etterretnings fra Hjemmet daterer sig gjerne fra Juni det foregående Aar — og den første Ydelse om, at Postskibet er i Sigté, bliver altid modtaget med almindelig Glæde.


De ere jordede paa en egen Begavelsesplads, hvor der ogsaa ligger enkelte af forskellige Nationaliteter fra Krydsfredens Betænkninger begravede og ligesaa nogle Grønlandere, der ere døde ved Krydsfredet, hvorved de nemmest begrunder jævnlig have søgt i Grønlandsmiljøet for at faa Lægelighed. Begavelsespladsen ligger smukt mellem et Par mindre Fjældspartier; den fredes imødegodt og er fornyet med et stort Solhejmem Monument med Indskrift af Davids Psycho „Vilde jeg tage Morgens Moder Vinge, wilde jeg bo ved det yderste Hav o. s. v., hvis Anvendelse i faltesagtige smukt er benyttet af H. C. Andersen.

udsendt til Ishavet gjennem Deringstredet af Gordon Bennet, og hvis uheldige skæbne endnu ikke er fuldt bekjendt — inde ved Igivitut paa Rejse til Smiths Sund som Postskib for Nares Polarexpedition, og fik ogsaa sin Kullforsyning suppleret. Det er jo vigtigt ikke første Gang, at den jernfærige Aarsak Fjord har været Gjennem for Bebyggelse og Bogst; i de gamle Nordicenes Tid, i det 10de til 13de Aarhundrede, har Fjordens Aare været bebygget, hvortom de mange Reiser vidne, der findes sprede langs dens Breder*); ogsaa i solve Igivituts Dal findes Resten af en sanden Ruin ved Mundlingen af en større Elv i Dales østre Side. Bliver Aarsak Fjorden igjen engang i Tidernes Lob forbadt, vil der blive efterladt store Minder i Igivituts Dal om Virksomheden der i dette Aarhundrede.


En af vore Husfugle, set fra et geografisk-historisk Standpunkt,
et Foredrag af Ed. Erslev.

Lige som man i længst forvandlede Tider har indført Storstedeafde af de Pattedyr og Fagle til Europa, som vi have tæmmede, og som ere saa vigtige i geografisk Hensende, fordi var Civilisation helt eller dels anfanger af dem, saaledes sigter man i vore Tider at skaffe os nye Husfugle. Som en Fugl, der først i den allernyeste Tid er blevet indført i vor Verdenved til Husfugl, skjønt den allerledes i Oldtiden var godt kjent i Europa, maas vennes den afraseende Struds. Den er ikke noget egentligt Orkandyr, men holder sig nærmest langs Randen af Orknen, paa Stannerne og i Minoenskoven, baade i det nordlige og i det sydlige Afrika. Jemfør mange velhavende Folk i det indre Afrika holde Struds i Fangenskab for Morakul’s Skyld, kjendte man ikke tidligere, at disse Dyr som tæmmede have forplantet sig, og man har derfor stadig faaet de kostbare Fjer ved at jage vilde Struds. I Slutningen af Hulvrenderne gav man sig i Algérien til at opdrætte Struds for at fornere dem, og foregøg det lykkedes; Exempel fra dette Land er blevet efterfulgt andre Steder, saaledes i Florens, Madrid, Marcelli og særlig paa Kap, efter en Eggerjelse, der findes i et fransk Tidsskrift*), har Omstødning af Strudsfor en Vuur af 25 Mill. Frank om Aaret, og hør ændrings 15 Mill. Kap, 5 Mill. Egypten, 2½ Mill. Tripolis o. s. v., 10,000 Frank Algérien. Fra Kap udjordes der 1558 2000 Fand Fjord; 1566 begyndte man der mod nogle faa Fagle paa Strudsølen, og nu har man en Opdrættning af mindst 30,000 Stylker; 1784 var Udsalderen allerledes 37,000 Fand Fjord. Det er let at holde disse Dyr, da de leve af Græs, Ho, Korn, Kneel o. S. v., og det er ikke vundet, at faa dem til at forplante sig i Fangenskab; de ville helt have deres Rede paa Toppen af en Sandhøj, og man maa sørge for, at de ikke lidt af Regn. Det er nu ogsaa lykkedes at faa Ungomme frem ved kunstig Udringning, og man har nøjagtige Opgivelser om, hvilken Varmewed der skal til, for at Udringningen kan lykke paa denne Manne, nemlig fra 36—40º C. Eiggens Tid udgjor 12—15, og det er derfor let forståeligt, at man i løbet af kort Tid kan faa sig en stor Strudsand. Man regner, at Fjerene af en eneste Strud give en Bemiddling af hoved 150 Kr. om Aaret, og da EiggMetroer 3 Pund eller mere end en Snes Høneegg, maas Udsalbydet af en sanden Gaud kunne være meget stort.

Eckholdt fortalte paa sine Forelæsninger, at han en Gang i Sealskab hos Cuvier havde spist Eggkage af Strudseg, som vare lagne af visse Exemplarier i Afrika. Sidan den Tid har man endog i Tykland haft saa mange Strudseg i dervrende zoologiske Haver, at man ved en Fest til Zøre for Dr. Nachtigal trakterede alle de tilstedevarende med denne Slang Eigg, der vare lagte i den zoologiske Have i Berlin. Gerhard Rohls, der fortæller dette), benedt tillige Opmerksomheden paa, at det mulig kunde vare Uimag værd at indrette store „Strudseier“ paa Jernbueger Hede, selvfølgelig saaledes, at Dyrene vare i Hes om Vinteren. Det er dog vist meget tvivlsomt, om det af Rohls gjorte Forslag er praktisk, skjønt det jo kun tænkes, at man en Gang i Tiden vil kunne faa en