Hällaröd.
Hällaröd, Önsjö härade nordligaste socken, skall enligt sägner, vars trovärdighet naturligtvis får tagas med reservation, ha fått sitt namn av att där åldrigt varit en offerplats. Offren skall ha verkställts på de där befintliga stenhallarna och röd skall ha sitt ursprung av blodets röda färg. (Troligt är dock att hällaröd kommer av tvenne ursprungs, namligen de där befintliga stenhallarna och rödja. Trakten är ju skogbevuxen och troligen ha stora röjningsarbeten behövt företrags för att bereda odlad mark. Inom socknen lär finnas en källa helgd åt S:t Olof. I Hällaröd har i forna dagar varit marknads- och tingsplats, men dessa båda saker har sedan blivit flyttade till Hörby.
I Hagerup finns en backe, som annu kallas "marknadsbacken, på vilken förr fanns en jäm plats bevuxen med ljung. Hällaröd har en mycket gammal kyrka, vilken visar att trakten varit bebygd redan i tidig medeltid. Den ligger på en höjd och från dess torn har man en vacker ut- sikt över nejden.
Göingeboken kallades en mycket stor ihålig bok, som stod vänster om vägen när man kommer från Vittseröd förbi Uggleskri, i närheten av den plats där det brukade vara kvarnstensupplag från Vittseröds stenskog. Denna bok var flera hundra år gammal och hade en så vidlyftig stam, att den rymde tre a fyra personer. Under det stora trädet fanns en jämna gräsbevuxen plan. Här brukade göingarna hålla och beta, samt äta sitt mellanmål när de voro ute i äcker och körde till städerna och sålde sina produkter. Såsom i annat sammanhang omtalats brukade skogsbygdens befolkning taga denna väg när de skulle till Malmö och Lund för att göra affärer.

Uggleskri ligger i närheten av Vittseröd på vägen mot Hallaröd. Namnet har det möjligen fått av att det fanns gott om ugglor i den omgivande skogen och att dessa under nätterna låto höra sina skri. Enligt uppgift fanns där många ihåliga träd där ugglorna hade sin hem-
vist. Den s.k. hornaven (ugglshanen) brukade skrika mycket där.

I samband med kan nämnas att när ugglorna vid vinterstid kom-
mo fram till husen ansågs detta båda sträng vinter, samma var förhåll-
andet om rapphönsen kommo nära boningshusen. Det ansågs även båda död-
fall om ugglorna kommo x in på gardarne.

-------------------------

IV.

Det gamla stenbrottet i Vittseröd.

I Vittseröd tillhörande N.Mankarps församling, XEXHCG, finnes
en skog som kallas Stenskogen. I denna skog bedrevs fordom en livlig
xk kvarnstensindustri. Denna industri är säkerligen mycket gammal,
ty prosten Nils Ringius i Höör omtalar i sin beskrivning över pasto-
ratet 1647 följande angående Vittseröd:

"Visseröd By" består af 5 Närer, och är belägen uti Onsiö härad; Jord-
momnen här till är Svartmylla, och Näringsmedlet är qvarnstenshygge.

Vittseröds kvarnstenar skickades till olika delar av Skåne, men huru-
vida någon export till utlandet bedrevs har jag ej hört.

En person vid namn Johannes Pålsson, som är född i Hallaröds försam-
ling har i sin ungdom varit med vid arbetet i stenbrottet och har ut-

Skriv endast på denna sida!
Mållson berättar, att i Vittseröds stenskog fanns tre sorter sandstens.

Skriv endast på denna sida!

Stenarna, som endast småar voro halva, när de togas upp, sades tagas upp på "stubb", men de, som voro så stora att de kunde tagas upp helas, sade man, att man tog upp på fläcken och delningssidan tagas då på fläcken. När stenarna skulle mätas ut i olika storlekar, mättes de i s.k. spänn. Här Stenens diameter mättes ut med i olika många spänn, ett mitt av ungefär ett kvarters längd (1/4 ala).

De olika nälen eller grevorna där stenen togs upp, hade var sitt namn.
Så kunde en grav, som kallades "Pausagavren", efter ett par avgiftsbroder, som först börjat stenupptagningen där. Där fanns mycket präktigsten och där bröts sten i många år.

Ett namnet här kallades "Fana håll" där arbetade man en hel sommar, men de fingo ej mera än en halv kvarsten, varför det dåliga resultatet antagligen givit upphov till namnet. När försökte man sig på med ett nytt sätt att taga upp stenblocken, men försökte att komma på stenarna underifrån för att få upp vattnet och slipa använda pumpverket, men det lyckades icke.

En grav kallades "Johannesgravren" efter en, som hette Johannes. Denne skulle först ha börjat bearbeta denna grav. I denna togs sten i många år.

Vid stengravarna fanns en slags bodor, som uppmurats av avfallstenar och täcktes med torvtek. Dessa bodor användes av arbetarna, när de inte förr eller senare. En sådan boden kallades "Lingaboenn", ty den användes av arbetare från flanders, som togo upp sten till Lunds domkyrka.

Enligt Tillmans berättelse skulle man under 1600-talet ha tagit sten till domkyrkan i Lund i Vittserdå. (Antagligen har detta varit vid någon reparation eller tillbyggnad av kyrkan). Arbetare tillhörande
domkyrka varor utsändes. S.k. skogslega utbetalades till Clemensson i Vittseröd, för att han skulle köra blocken till Stenheds järnvägsstation och lasta dem där. Innan här fanns järnvägar kördes blocken från skogen med oxar, men sedan transporterades de vidare med hästar.

De block som utlöstes för domkyrkans räkning, endast s.k. "skövhogga" vid brottet, för att sedan puttas färdiga vid bestämmelseorten.


Inne i kvarnen ser man fast mycket sällsynt bitar av kol.

I Vittseröds stenskogdär driften sedan omkring ett trettioctal är är nedlagd, finns änna många kvarstenar, som av en eller annan anledning ansätts ödsliga. Dessa stenar vittnar om det flitiga arbete, som här en gång verit i gång. Djupa hålor finns kvar visade var stenblocken upptagits, men dessa är nu längs sidorna övervuxna med gräs och mossor.

Och i denne skog där forut spett och hammerslag genljödo i kapp med hjeropgen är det nu tyst och öde och naturen ligger här i ro och vila.

I närheten av stenbrottet särskilt i Vittseröd och Stocksmöllan finns en stor del kvarstenar inmarade och placerade på olika platser.
minnande om den rörelse, som en gång varit en viktig inkomstkälla för orten och även utgjort en orsak till att denna ort kommit i livliga beröring med yttervärlden än vad eljest skulle varit fallet.

------------------

V. Vittseröds by och stenbrottet.


ten av förtjänsten. När krögaren förundrad frågade, varför han det skulle, svarade C: "Jo du ter vannam, där det finns så mycket som du spår bränne innan, som i min bränn!


På det s.k. Fölöcke bjered har barrskogen nedgivits och björkskog planterats i stället.

Stor uppvuxen granskog finns nu vid sidan om landsvägen.

VI.

Stenbrott på andra ställen i trakten.

Förutom stenbrottet vid Vittseröd fanns mindre sådana på andra ställen.
Pålsson berättar att vid Rävaklint på gränsen mellan Vittseröd och Billingé fanns ett små midre stenbrott. Stället hade antagligen fått sitt namn därför, att där var gott om rävar och grävlingar. Vid Rävaklint kunde man ibland få se de små rävungarna leka.

Vid Sjögerup fanns också ett mindre stenbrott.

På ett ställe mellan Vittseröd och Munkkarp Ragerup, där Munkarps Billingé och Hallaröds socker gräsar sammans fanns ett stenbrott, som kallades "Stenbjer". Detta tillhörde både Vittseröd och Ragerup.

---

VII.

Namn på hallar och särsky o är.

En hall, som låg på gränsen mellan Munkarp och Hallaröd, kallades Gamle danna. Vid kanten av detta hår ligger en stenbrott på gränsen mellan Vittseröd och Vätteröd kallas Skarshall. Denna hall är mycket brant mot Vätterödsdallet. På utsprängen av denna brant byggde mängder sverggar sina bon.

En annan hall kallas "Drages hall".

som tillhörde byn. Dette hus var bortarrenderat, men den person, som bodde där kunde ej betala den stadge jordskylten, varför bytarna vrakte honom. Genom denna åtgärd trodde de, att han skulle komma från socknen, men de var ej intresserade av, att ha honom där. Men denna förhoppning blev gickad därigenom att han flyttade in i en skravel i berget där han beredde bostad åt sig och sin familj. Såsom barn hade Fli-so son sett drottning i Mättehäll, som varit hans bostad och han sade, att på denna tid fanns där ännu rester efter tröbol.

I närheten av Djupadal, Häringsöta socken finns en hall som kallas Mättehäll. I Djupadal hade man en källare, där man bland andra söker även hade en glans. En kväll då man satt inne i stornäset, hörde man att där var någon, som tappade öl i källaren, och då man frågade, var det var svarade någon i källaren, "Det är lille Cune från Mättehäll!" Någon av de innevarande sade då, "Ja, så tappa i Guds namn då", men då sprang han och tog "svicken" till tannen med sig, så att drickat rann ut. När de kommo ned i källaren stod där en kittel som tjäven i brädskon ej fått med sig, men tlet i tannen var utrumnet.

Den, som var och tappade dricka, var ett troll eller en pressling, som troddes ha sin hemvist i Mättehäll och när han så hörde Guds namn namn, blev han rädd och

Skriv endast på denna sida!
Hittar broar.

Hittar broar i Hukkarps församling var för mötesplatsen för Önsjö och Frosinge huvuds älskmän när de varo ute och synade sina respektive hämds vägar.

I närheten av Vittseröd fanns ett större karr, som kallades Norraramarna. Mellan Vittseröd och Vättscheröd fanns ett ställe, som kallades "Göngava".

"Göngava!" här låg en dålig bro, men på vårarna när, vattnet i Norraramarna stod högt, hände det att vattnet steg över sina brädder och över vägen, så att man fick vada över denna. Göngavarna brukade på sina stads/vads/äcker förända denna väg och därför märkte de när de skulle över denna plats. Därför fick det namnet "Göngava".

------------------

IX.

serverades här huvudsakligen öl.

I Uggleskri fanns ett lönkrögeri, som naturligtvis hade sina kunder. I Långhult fanns ett större bränneri.

Troligen voro göingarna flitiga krogkunder, ty Pålsson sade, att de brukade köra elva mil på töl (12) da.

Av ovanstående synes att det ej var ont om näringsställen och att dessa voro flitigt besökt av de vägfarande är ej att betvivla.

---------------------

X.

Öknamn och uppräkning av de styggaste gummorna

i Hallaröd.

Pålsson berättar, att man i hans ungdom hade särskilda namn och känner en på en del gummor i Hallaröd. En del av dessa voro kända för att föra sladder eller eljest utmärka sig. I en del fall liksom rimade namnen på varandra och sagesmannen räknade upp dem i den ordning de brukade förekomma.


Skriv endast på denna sida!
Säkerligen var här en skön samling och Fållson förklarar orsaken till namnen.

Påran, kallades så för att hon var så lockig i måt här, vilket hon emellertid ej värjade utan hon var så "pärri" som man sade, var där någon, som var räkti här brukade man säga, "de e en räkti pärra, även pårrhona! Förutom detta namn kallades hon också för Trollpackan, ty man nästan trodde att hon kunde trolla. En gång hade man resonerat om henne på ett skäkstige och då hade någon sagt, att hon var en trollpacka. Detta hade hon fått veta. En tid efter mötte hon en, som skulle köra till Stehag med sten. När hon mötte pojken sade hon: "I dag går de ente löcklit får du möder en trollpacka!"

När pojken kört ett stücke tappade han bakåt till vagnen, för han hade tappat den nagel, som höll karran fast i den s.k. långvagnen. När han sedan kom till den plats där han skulle lägga stenen försökte han elva gånger, men det var omöjligt, att han kunde få denna att bli ligande på vagnen, utan han fick köra hem med oförrätt ärende den dagen. Innan han kom till Våttseröd där han tjänade hade han tappat en annan sak, som sagesmnnen ej minnes, vad det var, och från den dagen, var hennes rykte, som trollpacka fastställt i orten. Det var förr en

Skriv endast på denna sida!
allmänt utredd tro, att om man skulle ut på någon resa eller i något viktigt ärende och man först mötte en "käring", så skulle det ej gä bra, och var det någon, som var särskilt illa känd, var tron därpå så mycket starkare.

I detta fallet var orsaken till pojkens missöde med den sten han skulle lasta på vagnen den, att det småregnade och frös på, så ste- nen var så hal, att den ej kunde bli ligande på den ganska småa vag- nen, och det var denna naturliga sak som togs för ett verk av gumman han mött.


Galtan kallades så för hon var halt och var känd för att vara mycket stygg.

Odran kallades så, för att hennes man hette Per Oder. Hon var känd för att vara ovanligt "pjasked", varmed menades att hon ej var duktig till

Skriv endast på denna sida!
arbete. En gång var det någon på ett skäktegille, som sade: "Kan ni tro, att i gaur kväll to Odran lived au se!" Där blev tydligen stor bestörtning, och när man talat om det en stund, sade den, som berättat det: "Ja de e sannt, ja sau ed säl, men de va ångelived!"

Detta knep eller kanske rättare denna ordlek var ganska vanlig på landet och när man då var i den största indigationen kom det då, vad för slags liv det var, och att det ej alls, var frågan om självmord. Nollan kallades så, för att mannen hette Arnold.

Åskan bodde i närheten av Dagstorppssjön, men vad orsaken till detta namn var, visste sagesmanna ej.

Väskan var puckelryggig och hade i uppdrag, att bära posten mellan Munkarp och Höör och då bar hon en väska på ryggen, vilken blev upphov till namnet.

Härran bodde i ett hus, som kallade "Kärrehuset" och fick därför namn efter detta.

Lean kallades så, för att hon bodde i ett hus, som hette Leahultet. Dahlskan kallades så, ty hon hette Dahl till efternamn. Hon var skräddare och strykerska. När något arbete ej var till belåtenhet och man påpekade detta, sade hon: "Ja har vad i Malme, så ja ved här harrana.

Skriv endast på denna sida!
har ed i stan" och därmed fingo de låta sig näja.
Tranan bodde i Esperöd och kallade så, för att mannen hette Tranberg.
Lus-Akatrinan hade sju eller åtta barn utom äktenskapet, som försam-
lingen fick försörja. Hon hade fått sitt namn, för hon var alldeles för
stord av ohyra.
Flinan kallades så efter mannen, som hette Flint.
Sköltan efter mannen, som hette Sköld.
Jorgåmmar var barnmorskan.
Lasse sälde tvåstvversakor för tio öre men så fingo de, som betalade
detta pris, en sup till på affären. Hon gick till Höör för att göra si-
na upphop av kakor och hade ett kopparkrus med sig, som hon sadem sig
skola förvara kakorna i, men i detta köpte hon i stället brännvin. Det-
ta sålde hon sedan hemma och hade på så sätt ett litet lönnkrögeri.
Lejaluan sålde gäkar och hade ett gåstgiveri i miniatyr i sitt hus på
Esperöds födad. Antagligen var hon känt för, att vara stygg eftersom
hon fått detta namn.
Magnusa Bengta kallades så, för hennes far hette Magnus.
En kallades Randuskan för hennes far hette Randu. Hon sålde brännvin
och kakor xid till de arbetare, som arbetade vid Ringsjösänkningen, men

Skriv endast på denna sida!
blev upptäckt och åtalad och dömd till vatten och bröd.

----------

XI.

När Ola Månsson i Månstorp lurade Anders Dyberg.

En person vid namn Anders Dyberg i Tockar, gemenligen kallad Tocken, efter gårdsnamnet, skulle en gång gå till Hallaröd och köpa äddika.

När han kommit ett stycke på vägen mötte han Ola Månsson i Månstorp.

Denne stannade och frågade var han skulle gå. Dyberg svarade: "Jo de vell si fruentemmorna har skeckad me åsta å köba äddika.

Nu för spjuvern i Ola Månsson, som visste att Dyberg ej var så snabbtänkt och han sade: "Ja de gjore mina fruentemmor i gaur å ja köpte, men ved du va? Den va sur", vartill Dyberg svarade: "De vell, de vebra du sa me de, nå köbor ja engen" (Han trodde att O.M. menade att ättikan var skämpt.) Ola Månsson hade väl ganska svät för att hålla sig för skratt när han sade: "När de gör du rätt i, nu kan du fau aga mämin me hem", och det gjorde han. När de kommo till Tockarp, sade Dyberg: "Nu kan du gau må me ing å fau en mällommaulare (snaps).

När de kommo in frågade gumman efter ättikan och Dyberg svarade helt oskyldigt: "De vell si Anna, Ola sa att äddikan va sur å då fraugte jaente åtte å köba nån," vartill gumman, som var mera kvicktänkt svarade
"Ja de e klart den e sur, men se du har då allt i vad ett fä"!
Att Ola Månsson hade roligt och berättade historien, säger sig själv, och naturligtvis skrattade man åt den godtrogne Dyberg.

--------------

XII.

Häggan och Pjäxan.

Av någon anledning har jag kommit att överhoppa tvenne av Hallaröds-gummorna nämligen Häggan och Pjäxan. Häggan hade fått sitt namn av att mannen hette Hägg och Pjäxan av att hon på något sätt förbytat skodon.

Såsom av ovanstående framgår var det icke mycket, som skulle till för att skaffa en person ett öknamn.

--------------