**Kungliga Lantbrukshögskolan (1932-1977)**

De två lantbruksinstituten ombildades 1932 till Lantbrukshögskolan, med följd att all agronomutbildning samlades i Ultuna. Agronomutbildningen hade tidigare inte varit specialiserad. Behovet av mer fördjupade kunskaper ledde till att utbildningen förlängdes från två till tre år och delades upp i tre inriktningar: jordbruks-, husdjurs- och ekonomisk linje. Dess förste rektor var professor Christian Barthel. Antalet professurer var från början 10 i ämnena: mikrobiologi, kulturteknik, systematisk, botanik och ärftlighets- lära, lantbrukskemi, husdjurens anatomi och fysiologi, husdjurens avels, och raslära, husdjurens utfodring och skötsel, allmän jordbrukslära, växtodlingslära och lantbruksekonomi med handelslära. Det fanns dessutom 2 docenter och 15 speciallärare med ett antal assistenter och amanuenser. Lantbrukshögskolan fick också rätt att utfärda licentiatexamen och doktorsgrad i form av agronomie licentiater och agronomie doktorer. Undervisningen förmedlades i form av föreläsningar och övningar, demonstrationer och exkursioner. Varje år antogs ett 20-tal studerande och studenterna kunde vara ordinarie, dvs. de som följde undervisningen i den omfattning som fordrades för avläggande av en 3-årig agronomexamen, eller specialstuderande, dvs. de som följde undervisningen efter eget val i ett eller flera ämnen. 1943 infördes en allmän linje dels för att tillgodose lantbruksskolornas behov av breda lärare samtidigt som praktikkravet sänktes till två år. 1951 startar den maskintekniska linjen. Studierna kunde också fortsättas för avläggande av agronomie – licentiatexamen och sedan 1972 även doktorsexamen.

Lantbrukshögskolan fick vid sitt bildande också en mer omfattande försöks- och forskningsverksamhet än Lantbruksinstituten haft. Den botaniska delen av Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet överfördes till Lantbrukshögskolan vid dess bildande 1932. Genom beslut av 1948-års Riksdag fick Lantbrukshögskolan och det nybildade Statens Lantbruksförsök (med sina rötter i Centralanstalten för försöksväsendet) en gemensam styrelse och två år senare slutade flyttningen, som hade pågått på 1940-talet, från Experimentalfältet i Stockholm till Ultuna. 1962 gick Statens Lantbruksförsök upp i Lantbrukshögskolan där den bildade Lantbrukshögskolans fältförsöksorganisation.

Lantbrukshögskolans styrelse bestod ursprungligen av 7 (under senare tid 9) ledamöter, av vilka 4 (resp.6) utsågs av Kungl. Maj:t. Högskolans rektor, överinspektören för försöksverksamheten och chefen för Lantbruksstyrelsen var självskrivna ledamöter. Styrelsen var uppdelad i 2 sektioner: en för högskolan och en för försöksväsendet. Under styrelsen sorterande rektor hade ett lärarråd till sitt förfogande, och överinspektören ett försökskollegium. Vid högskolans förvaltning fanns ekonomidirektör, kamrerare och sekreterare.

Under 60-talet samordnades den högre utbildningen på jordbruks- och trädgårdsområdet (trädgårdsodling och arkitektur) och förlades till Lantbrukshögskolan. Det 1862 grundade Alnarpsinstitutet knöts 1 juli 1967 till Lantbrukshögskolan genom en gemensam styrelse och fr.o.m. 1968 en gemensam förvaltning, för att sedan den 30 juni 1974 uppgå definitivt i Lantbrukshögskolan. 1970 beslutade Riksdag en sammanslagning mellan Lantbruks-, Veterinär- och Skogshögskolan. Mellan 1975 och 1977 samordnades de i en gemensam styrelse tillsammans med Statens Veterinäranstalt (SVA), Veterinärinrättningen i Skara och Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, och i juli 1977 bildades Sveriges Lantbruksuniversitet.

*Information är hämtad ur sv.wikipedia.org,* [*www.ultunae.se*](http://www.ultunae.se) *och* [Arkivbeskrivning](http://uwa.slu.se/Arkivbeskrivning.cfm?arkivkod=130)

* [Arkivförteckning](http://uwa.slu.se)