Vad dog man egentligen av förr i världen? De olika dödsorsakerna betyder med dagens

språkbruk följande:

1. Håll och sting = Lungsäcksinflammation

2. Tvinsot = Atrofi, höggradigt utmärglingstillstånd

3. Bukrev = Kolik, sjukdom i bukhålan med krampartade buksmärtor

4. Rödsot = Dysenteri (virussjukdom/tarmsjukdom)

5. Konvulsioner = Kramper

6. Andtäppa = Diffust begrepp, kan t.ex. vara astma

7. Hjärtsprång = Eklampsi, allmänt utbrett krampanfall, samlingsnamn för alla kramper hos

barn, som ledde till medvetslöshet

8. Transjuka = Lungsot, TBC, infektionssjukdom i lungorna

9. Vattusot = Vattensamling i kroppens hålrum, lokalt eller allmänt, t.ex. hudvattusot eller

bukvattusot

10. Rötfeber = Sårfeber

11. Strypsjuka/Strupsjuka = Difteri (smittosam sjukdom i svalget)

12. Magref = Kolik, sjukdom i bukhålan med krämpartade buksmärtor

13. Pleurisie = Lungsäcksinflammation, lunginflammation

14. Frisel/Friesel = akuta febrar med utslag

15. Obstruktion = Tillstoppning, t.ex. obstruktion alvi = förstoppning

16. Nervfeber (tyfoidfeber, tarmtyfus) Den sjuke råkar in i ett tillstånd av slöhet, dåsighet

eller medvetslöshet. Grek. typhus=rök, dunst, bedövning. Den största spridningen av

sjukdomen uppkommer då smittämnet med tarmtömningar når ut i vattentäkter. Massutbrott inträffar särskilt under krig. Under alla fälttåg fram till de två senaste världskrigen har tyfus härjatsvårt bland soldater och civilbefolkning.

17 Bröstfeber = pleuropneumoni, d.v.s. samtidig lungsäcks- och lunginflammation.