Landskap: Invåland
Härad: Jumansbo
Socken: Hamneda
Upptäckningsår: 1935
Upptraktat av: Emel Forsen
Adresse: Hedingburg
Född år 1861 i Väby

Upptäckningen rör

Han Jumansbo härad fått sitt namn. 1-3
"Galga-etuget" 3-4
"Brinna-stenen" - den där brudpar stälde sig till börjande

De som kom först från jutetan fick först infrogen sin gräns. 5-6

Hatun, som namn mot nort. 6-7

Den folk nu på flikska som dödade. 9

Halkhita. 9-10

"Hromjörking" - digurdöden. 10-11

Drakavönt. 13-14

Namn efter trög, skyttegravar, m.m. 15-18

Skriv endast på detta sidal
"Pin - Fugafjum.

18 - 31.

"Dun piska avnätmningen i Hamneda."

31 - 32.

"Putikoda - jössi", - stark mon.

32 - 35.

"Kryptiska - jöss". - Eva.

Eftersom i kyrkan om teppet frest.

36 - 38.

"Sokna Johannes", - original.

38 - 39.

"Kevda Brata", som såldes kvällen o.

39 - 51.

Lundú tänmannen.

51 - 52.

Kvar pin.

Skriv endast på denna sida!
Landskap: Småland  Upptecknat av: Emil Jönsson
Härad: Tunnerbo  Adress: Hornsborg
Socken: Hammeda m.fl.  Berättat av: densamme
Uppteckningsår: 1935  Född år 1861 i Hölby

Uppteckningen rör: Sägen och sör i Södra Tunnerbo
Länken, Tunnerbo Härad

stånd synes ännu en del påverk i ytterkant
på önns norra sida. Denna ö, innebär om-
stående tunna, är i arval och höstas på denna
ö är ligen en mängd hÖ. Ön ligger närmare
den östra sidan av ön och vid lågt vatten har
man kunnat vada över sundet. Fireat är
släppas ut på bete på ön ibland, ty då är ju
de med samma störing gåva. Iland kan det
falla en kön att komma ibland till fastlandet
men sällan. Men floden är förradisk, ty hankte
varvattrading är tillsatt i botten av strömmen.
Så länge är 1901 att en dräng när han skulle
leda ut på ön med ett par blåggör vadstal-
et, plötsligt föll på sidan ner i ett så djup
hål att vattnet gick högt över honom och han
måste släppa tømmen och sänkte sig. Några
våterreiner efter tungabrogen synas icke annat.

Skriv endast på denna sida!
Efter den gamla kyrkan lär finnas flerta-
lar, inne i Gällinge förmittade lättet och den.
En flot fyrkantig sten omkring i allmänt sida-
ligger för att över man kan emellan gamla kyr-
kan och den gamla (nu bortflyttat) sockenturen.
Denna sten kallas för "Branda stenen", och bru-
tade alltså brudpar som vigede i kyrkan eft
er vigeln gå opp på denna sten och ställa sig
fritt bearbetade. Nu varas brudpar det inte
sedan den nya kyrkan byggdes vid den andra
sidan om Lagan.
Leder om gamla
kyrkan finns i denna dag ett härd som kal-
tas "hörkne-man" (månen) och där i förbindelse om
Lagan genom en smal stenbro med för kyrkan
och längre borte genom åres genom landvägen.
Denna mån har nog valet likaden en hann
och derav namnet Hommedal. Det berättas

Skriv endast på denna sida!
att de gamle hade den föreställningen och
tron att den bondesamt kom först hem från
kyrkans juladags morgon (julottan), han skulle
rinnas gå följa inbäga sin gruba. På händes
en man, när han skulle vid julottan slut, byg-
dasig hem, att han för att komma förtare tog
vägen rätt över kycklomadens, som syntes till flera
ken och tillbägden, men han plump over i gytan
blev sitande fast och måste skrika på hjälp,
annat hade han kommit ifrån denna verkan.
fortsätter än de andre kyrkobesökarna. Vattnet
som rinner genom ovannämnda berg blev vid
berystat för några år ben genom en under-
görare som hetet Johanneh från Biläng. Han ordi-
nrade alltid vatten som hann mot norr. Han
ge bilar och folk från långa håll, upphämtade
dagligen vatten från denna väder och även

Skriv endast på denna sida!
märkande ätogs sig att skicka vatten på järn-
väg till hundre avlägset boende. Sönderfly-
de glas och glasskal, synas annu derefter vid
Bäckens kant. Det lyckes för 140 år sen, att ett
inhuggen var gjort i grusbalken, återman istemot den
gamla kyrkan och fyllnad der tagits och tagts
i träret. Eftersom i balken uppskennats laket, hade så
byggts kyrkostallar, som kvarstod (1897). Nu är
platsen utplundrad genom stigkrossen som av von-
hattnellens äkten till vägkyrka. Förtid hade
mog kyrkan legat på en upphöjt ö med vatten
kunstom. Det berättas att en man var håst
skenade skulle ha hatt emot den gamla sochas-
stugan som stod tätt utmed landsvägen. Han sat-
tes huvudet emot hörnet, så han slog sig ihjel, en
söndag då han kom förande till kyrkan.
Slussen var från Bäckare, och hetten Nils
Mötter. Detta skulle ha inträffat 1870.
Den gamla äktern över Lagen var byggd av tre och grändes upp av Danskarne vid en av deras många fientliga stridstyg i landet. Den nuvarande stenbron är byggd av en bonde i Björnsägarden belägen norr om den nya kyrkan. Bron har tre valv, varav det ena haverats för 40 år sen, men håller ännu och om inte isen tar den, torde den bron hålla ännu i flera hundra år. Ett häl start som en hatt, rätt igenom, mitt på det valvet närmast landsträgen har måst täta flera gånger, men symboj invärta på styrkan. En gammal kvar-
na berättade att omkring 1830, då några barn i tagh-dagensyron skulle henta kem gol-
sand, inträffade att en stor sten tillades ner i sandgraven, som var belägen nordost om

Skriv endast på denna sida!
och rostad delar av svärd och andra vapen.

Deras lända sattto alla torm i skallare, utvisande friskenhet och styrka i livstiden. Fåra runstenar års upptäckts vid Hamnab järn-
gård, men ingen kan tyda deras skrift. I Södra Lunda finns en mängd gravfyllar av Tjla gotregård. Kranna finns ett stort fält
med många runstenar och liknande fött-
söken. I gravfyllarna vid Rydöm stenkiv-
hus har var och en borde i byn sin egen kulle
utrockas till fröstig potatismålare. Säg-
men fördär att gravfyllarna härleda sig
från Digerdöden år 1357. Folket av de äldste
traktade dem för "frömsjuken" enar sjukdom-
en skolat lestå i krämp-anfall som drog
troppen i krum innan de doge. Det låter
jävrell otroligt, ty i jordtårn ligger i boten
av kullarne träföl och brända benlekar.
Fjäg av kullarne hade används till po-
lattshällare av min föreståde och dessför-
urholats så att man lunde de innehåll, och
Hornsby hade lust grusgröf till att hemta grus
 till landvägen och tagit bort många kullar i
i ofantligt stora grusgröf, men när jag som
höjdfot jag folket att vidare taga i förmin-
nesgravarna. De hallar i en skriftebokhan
der från 1857 för "Kyrka-kullarna". Men är
en annan sida kan man tänka sig att detta
kullar uppflynt till av krigare, ty jag har också
tillvarotagit uniformshandtag, en större och
en mindre. Dessa handtag ha legat i ärken-
draden i jorden och alltid röstat. De är klo-
som en blandning av pärn och silver. Ett
gammalt svärd-handtag som finns i grunden
Var så avrost förtärt att det snart föll sönerna men gammal tilbehör är bättre. Sömmars gård har varit byggd på utgemenne gravhullar och landvägen har skurit av en och annan hälle, likom de varit upphästat innan landvägen gick der fram. En sågen går att hällarna upphästas över fallne krigare under de många studierna med Sandlarne någon gång men då måste det ha varit en massa folk som skulle huvudstoppaste en sådan massa jordhögar, många med 30-40 fot i tvättnatt samt 10-15 fot hög, avsett att bränna likene och tillika måtte det vara en massa fallne. Det är ej als så certat att det gins brända sen i alla gravhullarne, ty jag har ej sett inne i mer än de 8 som används av min förträdare till rotatiskällare och kunde.

Skriv endast på denna sida!
trädölet närmast finns det av någon annan anledning, t.ex. sägvidd eller annat, ty i grus-
groparna syns inte träd, och inga trädster-
heller. I flertalet dessa grushullar finns särskilt
tre stycken betydligt större än de övriga och dem av dessa är en stor stenbunker av endast oindrestå-
nar som kunna nästan alla lyftas och bäras även
man. Denna stenbunker har av örtskopplnings-
påläggs, man kunnat spöja, alltid hallats för Dra-
kaövet. För 60 år sen in min företrädare Torits
lid, som strax före jul, en s.k. "hakare-familj",
till Rodin och förestälde att om de bara finge
lov att flocks stenbunket i Draugövet, så ville
de ärligt dela med sig av de skatter, de utan tvi-
red skulle finna, ty han (Tattar-far) förstör sig
på hur det skulle tillgå att framgräva skat-
ter när de besvärades av drakar eller andra andor.
av alla slag. Men Berndin antog att deras huvudsakliga speculatior var minst att finna skatterna, men att få fritt logi och mat Åden över och några veckor framåt, varför han förbjöd dem att tala Drakaröstenbunten. Två gamla bönder i Hornsberg företo sig inte länge derför att gräva eller plocka ut Drakaröset, för att då gått i dem som det togs der förvarade skatterna. De hette Simon Tettelsson Horn, Nora, Åke von och Elias Johanssen Horn, Bjurå. De drocko brännvin emellanåt, i en närbelägen itenstuga som kallades för "Tigga stugan". Sedan der fortgick med sitt plockande i ett par veckor där de arbetade endast om kvällarna och hade utsigt att snart nå ned till bottnen och hoppades således snart upptäcka skatten. Dessa hade allt gått bra och ingen drake hade synts till, men plötsligt, som de närmar sig bottnen, finge
de se elskten, och när de tilltade upp, tyckte de att När it Norregård stör i lusen låga.
De kastade vad de hade för händen och klassade eg ästet på att släcka elden, men när de kommit fram, så var der ingen eld, utan alltsamma hade endast varit en morgnilla. Då förstörs det att inte var lönt att gräva i skenöret mer varför det alltsedan dess har förblivit söndert.
Men grovmodet är det utvisar i denna dag att Skattöarna varit ett stycke med mot botten. Trotsvis funna de på att liuga om elden för att inte folk skulle skratta att dem, när de ingenting funnit och ledanat på att ligga der och klippa stenar. I ammona församling funn
en mängd gamla märken efter krigsfälgen med Skattöarna. De är aldrig förtärande grav- skiffer, utan gamla skymtgravar på flera ställen.
Låt dana skyttegravar finnas ej långt från Dons vägen vid gränsen mellan Horn och Hamneda. Tygen vet ej mycket berätta om dem, annat än man väntade anfall av en öster ifrån kommande Dansk trupp avdelning. Men det visar sig som fienden skolat eller väntats skola komma från söder, ty vallgraven är mot norr, och vallen mot söder. Detta tyder också på en sågen, att en Dansk husar-squadron skulle varit i Hällorna by, och demid blivit driven eller lockad ut på slättelandet mot dagen, sit på en buktig sida och som ännu heter "Hällorna Udd." detta slätta land, var i den tiden, så undermynrat av vatten och dy, att sidowe jordskorpan höll att gå på, men när hästar och folk kommo der dit, så brast jordskorpan och hela den Danska squadronen så när som ett fall.
Skall der ha ha omkommit. Tillika förtäljer sägner, att då de överlevande Danmarko, eftersom de omtalade detta förråliga nio delat, att det sedermore alltid tätt i deras Lödö: Och för Hällorna Udd, bevara oss milde Herre Gud. Man gisser ännu häl skor och stigbygler i jorden på Hällorna Udd. Nu är jorden så törland att der är odat jord. Deen gisses ett soldatkorps beläget bredvid och kallat Udden och hette det så i en videnskapet år 1834. I Travys socken finns också upptäckt forshansningar i en utmarkat skog tillhörande en by som heter: Klint. Ut på syrmarken, på våra ägor finns en stenbältning, en s.k. stenmarkning, och märken efter sju stora stenar, av vilka de fem släpats bort av min företräd.
dare, till byggnade av en stummare, men
han kunde ej läppgiva vilka de var, annars
hade jag ännu, stört dem till deras förra plats.

Trätorpagruna

En vit fru i Torpa socken, hade många tjör-
mare, stora gods och rikedomar, men fär på
sandigt och snål, samt pinade sina under-
hansare på alla vis. Varför befattningen kal-
lade hennes gård för Finan och sprang för "Trä-
Torpagruna". Det berättades och trots att fin-
na fru hade försvarit sig till Djävulen och
att denne i egen person satt ofta kom och
skedade på henne. Han kom alltid i Tjärlett.
(Tjärlett betyder ett av de gamle herremän-
nen, ansånt åkerbon, även kallat "Heltäckare", i
motstånd till "halvtäckare", som bestod av in-
läckerier som kunde läggas over, eller slä-

upp efter omständigheter. Denna hur hade
en jofasch av läder, framtill över de åkans-
des fots. Denna täckningen var ju droska.
Men heltäckscen eller Karvetten var helbygg.
med 2 dörrar på sidorna och fönster på fram
och baksidorna, liknande nuvarande aut-
mobilenas, och kallades Karett. Men kön-
derna hade aldrig sådana vagnar. De be-
gagnade endast av herrormäte. Djävulen
Karetth var svart och försänktes i två svarta
hastar. Varje gång han kom till even nämde
fru, måste hon dansa med Djävulen så länge
han behagade. En gång Dansade Djävulen
med frun så länge att både skoruler och
strumpor slitses upp och blodet ran ut om
fötterna, men hon måste fortsätta att dansa.
Tjänarne som sett och hört på Djävulens upp-
Skriv endast på denna sida!
Trådande många gånger der förut började denna gång draga den slutet att det nu var Fjävelens mening att dansa så länge med jum, tills hon uppgav anden och hon toge henne med sig med samma. En av dem dräng som visste att prästen i Torpa i Nöttja var en andankomna, sprang då till prästen i Nöttja och led honom genast komma till Torpa der Fjävelen grävade och der jum bodde. Prästen som först hörde om spökeriet, visste på förhand att vad skulle komma hade re den befallet drängen (en soldat som hette Kropp) att spänna hästarnas för vägmen innan butet nådde fram till präktgården. Genast fick så Kropp befattning att köra för prästen till Den-Torpareums gård. Denne drängen tykte att en hemlig makt föde dem, så att de...
som flögs fram och på en kort stund över de framme parkerat de tillbyggda läget var över 2 mil. När prästen började följa dansen ännu och fruns fotter blodade ännu förfärligare. Prästen tog en nål och stick genom fönster-blöyet och befallde Djävulen att gå ut genom detta hål. Djävulen skulle ha protesterat deremot men tvungen av prästen att ta upp igenom. Derri fruktade Djävulen att en blodspol på golvet. Denne blodspol, fläck, har alltid funnits skurats kort och sammagits med blodfläckarna på stadsfönster i samma hus år 1899. Mäckerligt nog är det ingen som visste vad prästen heter. Den sista avräkningen i Hammeda ensägen berättar om en hände från inne rytt socken. Denne som hette Svärd, kallade...
Lades av i Öshult och vad han annars haft förr tillnamn, tycks vara helt förlopt. Denne kunde han ha ägt ett gjärdels hemnani Öshultt och Denne Arvid av Öshult skulle nog varit av någon sorts adel, men han adels-stamärla var nog hemmagjord. I mellertid, som för alla andra, hade han nog varit, och gjorde sina krumbycker legit eller olagligt, efter behag. Han blev anklagad för mord och blev av dävarande domstol, som hade sitt säte i Hammadstaber, där den numera nedrivna gamla kyrkan stod, doms ett avrättats, om mords halshuggning eller hängning, är sägen ej fullt säker, men situationen skulle förrigga å det än i dag benämnda Salgaberget, beläget söder om den gamla kyrkan i vildmarken, ej längst.

("Skriv endast på denna sida!")
från landsvägen å Hamedal Krogsårs-
ägar. Han hade nog suttit fängeni blostet
ogn tid och hans hustru rått till Stockholm
 till hungen för att begära nåd. Uppskov var der
för beskjut vexta efter vexta men som hustrun
 ej vidare afsködes beslöt att domen skulle gå
 i verkställighet och dag bestämdes för exekutionen.

Avids hustru som var en ondig kvinne, gär hon
 fick veta att hennes man var dömt att hängas, så
 tog hon hans vita mära och begav sig ristande i sig
 till Stockholm att hänga hungen begära nåd för ein
 man, men som den tides vägar som både långa
 och dåliga så drog det ut på tiden och till slut
 kunde uppskott den längre fotstå. Tiden först
 bestämda dagen först Avids Ökult ut ur näkter-
i det gamla folkstret Hamedal och uppt på galga-
berget der en hög galga var uppsatt. En stor

Skriv endast på denna sida!
massa folk från kringliggande socknar hade ingen mycket tid för att följa på med skärspelet. Da vad sätten utomhänders hände i den tiden för

under rättelse om tid och rum, när avrättningar eller andra offentliga straff skulle förråggas för ej

med säkerhet känt, men möjligen upptäcktes dem

en i tystnads eller uppehållens fungering på

domstolshusets dörr. Sedan fortplantades nyheten

en martyrgesn. Arvid i Ösblutt var ej vidare med

fald för han skulle avrättas utan gick och raka

steg upp för "galgsberget" fram till galgen. När så

löst skulle just lägga snarare och kolsyn på

honom, så utropade hans (Arvid): "Hopplite jag

tyroste mig höra min vila männings gränga." Han

settade opp och fick vet Arvids hustrus kommunic-

dande i fullt galopp på den vila mässgan som

gräggade glatl och hustrun svängde fridvet högt

Skriv endast på denna sida!
över huvudet och rospade av alla krafter till fri.
Man väntade tills hon kom fram och det befanns att jägaren blev av korningen benådad. Arvid i Brividhult blev fri och levde i många år därefter, men ett jämst utförande så många skämtstycken han kunde finna tillfälle att göra. Ingalunda någon man tro att Arvid blev uppmärksam eller besvär sigare efter att ha varit så nära döden. Barn-
sävs var han och sade defjärare: jag brukar en fjäring och tårar en häring, men ändå kan jag äta jag varken barn eller äring (gröta). Han så många tjenstefugor han hade så varld tving han dem, ty de fungs efemna hans tjenet utan de var med barn. Det säges att vid holländer narrade han dem att täp näs- jaftet bak ryggen och krika armarna dem.

Då pufade han dem omkring och sedan kunde de inte freda sig eller försvara sig emot honom.
Med alla människor sökte Arvid i Öshult drive spektabel. Kronofyden och länsman-
men varas åtskilliga gånger och gjorde utmätnig
hos honom, varför han felaktigt att drive med
dem vid tillfälle. Han bjöd dem på middag och
herrad stek av ett slags villebrätt, som skulle ha
dem, att efter förtaling, gissa vad slags det var.
Men då de ju ej kunde gissa det, så fick de-
vid efter köns-delar av suggar och föreviser
för kronofyden och länsmanen dessa och förkla-
rade att det köpsammanvissions vara värde
bestämt som de nytt ätit. Det händes nog
äskligt i magen på dem, men Arvid i Öshult
skrattare godt å dem. Märkligt är att
denne Arvid i Öshult kunde drive med
folke gång efter annan och att de ej miss-
tröde honom utan liknande komme till honom.
En annan gång bjöd han prästen, kloster- 
en och lantsmännen till sig, och efter trak- 
tering om mat och dryck, satte han fram 
en hutting (liten trumma, tjäring) full med 
penningar, små silver, men nästan hoppaspen- 
ningar, och bad dem fäga så mycket de ville del 
till skatter och tjänst och resten ginge de sjö-
egna del, men tillsåde dem att de ändå inte 
vara mättiga annars ginge det till skatt för 
dem. De jubblade och jubblade med jönö jekes 
en sten, och det syntes ända efter penningar och 
de drogs ifrigt och slanta, men innan de 
visste ordet av så finge de händerna fulla av 
folka skit i vilket penningar vero mörkryckta. 
Hutningen hade int, varit först nära full 
med folka träck och endast några var förrut 
bestod av penningar. De måste skuta med.
Jag ärplöcker, långt innan de förrätt, till Arvids storalediglighet. En gång
lät han pålysa, att alla skräddare i kringlig-
ande socknar, såväl som Hinnerups, skulle sam-
las hemma hos honom på en viss dag, för att vinna
upplysning om en mycket angelägen sak. En hel
hop skräddare, samädes hos Arvid på den best-
da dagen, för att fårda på vad det kunde vara,
fråga om som var så viktigt. Då steg Arvid
fram och sade till dem, att de när de begynte
att sy inte skulle glömma av att följa allt
på tråden. Att det var viktigt måste de en-
hämma, men det visste de ju förutseende de
för visst vara så inte det glömnos, sade Arvid,
och dermed måste de seder hem igen. När
på ålderdomen Arvid blev mycket sjuk, och hans
hustus beklagade sig och sade: Nu är du färd på

Skriv endast på denna sida!
händer fätter och ansigts, så det är gjort egen
med dig." Han svarade endast: "Känna i k, jag
är jag varmare." Hans känsla som befara
att Arvid skulle snart dö sände derfin med
efter prästen att han skulle komma och berät
honom till dörren. Prästen kom och ville att Arv
skulle bekänna sina synder och uppmana ho
som att åtnjutande affären, vilket varit det
alla värsta han hade gjort, jag svarade då Arv
vid det värsta jag har gjort, det var att börja
en piten i en härligt-bjelke med en skäm navale.
Prästen som fann att inleder smitt ben varver
möjligt att för vor honom måste snart avlägsna
sig, Arvid i Oshult högg ut en egen grav.
Idén att sig och inskriftenen lyfte någon
känd mig i ring, får du se en underlig ting.
(Denna skrift avsågs att vända uppåt, d.o.s.)
enligt somliga förmenande. Ytterligare berättar
om denne skämtare, att han utgjorde 50 riksb
ådar åt den som kunde skaffa honom en tun-
na hyrma-loxar. Det skulle vara på en viss
dag han skulle ta emot dem. En hel mäng
börder kommes på den bestämda dagen, med
sina tunnor fulla med hundloxar. Grod
gick ut till dem och tillade på deras tunnor
och frågade dem om de kunde bevisa att det
vare endast hyrma-loxar d. v. s. endast efter
hyrnan, ej tillika efter hans hunder. Men som
ingen kunde bevisa att hans tunnor innehåll
lox endast efter hundar på inga dekade av
igen utan att hyrma-sålja. Hans omenings vis
jte att drive med dem. Måkestilet nog finns
ingen mänsklig man som kan bestämt säga vilket trodeman i Östern. Grod skulle äga.
Namnet Åshult före torde ha uppkommit genom en förortning av Ådesåker. Det betyder en skogsbacke av något vist trädskog, inte av samma som den omgivena skogen.

Aven såg man om "Pitteboda jötte", för det ej vara någdatum, ty sedan när jag var 10 år (1871) fick man höra småskarne tala om hur stått denne man var. Han just från vilken socken år ovisst, ty namnlisken åtelkommer alltid. De flesta ortnamn sluta på -hult, -ryd, -näs, -boda, -bygget, -ås, -berg, m.fl.

Emellertid skulle denne "Pitteboda eller Pitteboda jötte" som han kallades, ha visat sig en starkaste och köpt en timna salt från jötte, eller på Smålandshälsing jötte hade endast påkunnat sig och ännu bära hem saltet. När handelsmannen närmaste jötte avsikt sade han: "Du..."
Han ville inte bära utan för köra hem salltet. 

Tå jösses förklaring att han ville bära det hem 
mär han ej hade annan råd utom att hålla det. 

"Jösses tåg 
säkten på ryggen och tänkte glädjeten i väg 
emot hemmet. Så sades skola varit tre fjärdedel 
väg (3/4 mil) avläget. För säkerhets skull sänkte 
handlanden sin dräng, att gå på lämpligt av- 
stånd bakom jösses för att se, så inte han för 
säkten av sig, eller gick hem efter skjuts. Efter 
flera timmar kom drängen hem och berättade att 
han vaklat väl på jösses men att det dröjts så länge 
att för att denne hade med salltäcken på ryggen 
gått och plötsat krösen (vingen) som väkte jöss 
trasna och tystade ej varit det minsta besvärat av"
början som han bar försökte sätta. En annan gång mötte jäns en rik herremannen
fint klädd på en smal väg jäns som hörde
med en hatt och hade kvarvansatt, visste ej amnat
rätt för att släppa herremannen fram. Han tog
jörtl och lyfte hästen och sen dragde med lasten
på lyfta hon ur hålvägen upp vid sidan.
Herremannen blev förtröttat för bondens stycke
ty han hade i något befallhade-ton uppmanat
bonden att skynsa och körta ur vägen. Han
men dock tillåtas ta något om reservation
men som kännar folksar betänkanhet för över-
drift. Aldrig hörer en bondes en hel tunnaart
med mindre han kan tassa på vägen eller hjälpa.
En halv tunna 70 a 80 kilo var ej så liten börda
om vägen var lång. Istället för 3/4 mil, möjligen
det var 1/4 mil. Och så är det att märka att så
dana såkar får man ju aldrig se, som de i förre tiders befudiga, jag såg en gammal bond (torpare) som bar en halv tunna såg (60ills) 1/2 mil till huvudet, men han hade en säck, av starkt linne, sydd så smal att då den var utspänd, den liknade en stor hona, med 20tums (2½centim) genomstörning. Som en stor "boa" tog han den över nacken, då ändamånga hängde ner om knän. Nu var gubben och sätt var han, men bär en halv tunna såg 1/2 mil är ej så lätt. Hade Dittelousa jussé en sådan säck och vägen ej för lång, så kunde han väl bära en såd på dagen men det hände nog många. Vidare: de gamla smålandingarna hade så små och sjunkiga vagnar och kanske till de dåliga vägarne, så små fär, att om selpinammens togs av, så hästen blev煎spänd, så var det mä-
hända ej så snart hustrun jag sig en stark
länge från vår socken (Hamneda) som vid träta
med några "utsöknare" på Traryds marknads-
fattade sin ensfärna vagn i skabelene och
svängde vagnen med sådan fart omkring sig,
som en knura att ingen någonting ansågs komma.
Samma man (han hette Magnus Höglund) kunde
också hålla upp till sköning, vilken ödes bakken
som helst utåt att behöva bindas dem.

Om Ivar Svensson i Horn, går en sägen.
Stora landsvägen går genom Horns by i
Hamneda socken och i gamala tider befördrades
posten med hästskjuts ett par gånger i veckan
till Markaryd och Spyungeby, och vice versa.
På var den en bonde i Horn som hette Ivar Sven-
son, vilken åtagit sig postförare-systan och
som han var tungl. postiljon, så skulle han

Skriv endast på denna sidan!
i hemliga följetorn. Ofta finn man
inom detta rum en glad och
vänlig ljudfull atmosfär. Man
får ofta tillsammans med en
vän och med en syster prata
om de förhållanden mellan
föreståndarna och de små
barnen. Ofta fnippar en famn
och en syster med varandra
om de små barnens
förhållanden. Ofta fnippar
en famn och en syster med
varandra om de små
barnens förhållanden.
Hanna och Horn erhållet av Jan Sorensson
i Horn. Horn den 15.1.1661. Jan Sorensson
Johannes. Länge fram på 1870
talet var det skola i den gamla sockenstugan
som stod mitt för den gamla kyrkan. Där i
en hömme bodde ett fattigbarn som kallades
"Johannesen. Han gick omkring i förså
lingen och tjog smellahat och hade då läng-
ordan. Moderate gammal päl som stor skin-
skrage. Denne päl blev han så förtjust i så
att han hade den nå både sommar och vinter.
Få när kyrkfolk kom om sommaren till kyr-
kan så fick Johanne tenen den om det
nedne pälsskrage i solgasset och en johan
forest till Bäckary, såde då till Johannes:
"Nu kan du gerna ta av dig pålsen Johannes
för det är så varmt. Nej jag ska skjuta dig att"
denna pälsen, frir såväl för värme som för
köld. Therfor blev det min egen länge
fotade skol-barnen dock närmast båda
i solkenet vid lyskvarven, där de har
pås på. Sedan det har det blivit ett ordtav-
"Det frir såväl för värme som för köld, liksom
dock johannehems päls."
Het, Beata.
Hon gammal näring som kallades för Helga
Beata, emellan hon varit gift med en soldat som
hette Till och Heldt, och borde i ett litet hus vid
landsvägen, något söder om en plats som av all-
menen kallades för Tristen. Efter männen död
sköllade näringen med bränslen och föll full-
komligt krog för den tidens manliga vägrade
. Innan jöns vägens tillkomst skulle ju alla
slags varor transporterats med båt och bås på lands-
vägen och trafigen var livlig. Men som hon ej
hade rättighet att sälja brännvin så kom det så småningom till länsmannens händer som synnerligen som denne bodde ej synnerligt långt derfra i samma by. Hon löjegårds och till och med hade länsmannen sin skogs-mark gränsande in till Beatas hus, medan en pistol på andra sidan länsvägen. Bybefolkningen i både Löjegärs och Tjöboda och självsamt bar, fingo vara att dels sita dagar och nätter att sjöla hort och dricka brännvin och dels avhemmar de för betaling brännvin hos Beata. Länsmannen förökte över tacksa henne flera gånger, med lyckades ej firna något brännvin, ty hon hade gjort sitt lag på en källare under golfsäckerna. Hon länsmannen hade sina kunskapsare, som inbjudt tade att hon brukade gömma sitt brännvin under golvet i huset. Han var nu säker om att göra
ett godt kap och att det skulle bliva han, som skulle dricka ut hejnes brännvin, tvärt ingen på, ifall han Boös kunnat få fagg i något. Som exempel på denne länsmannens karakter, kan omnämmas att han behagade sälja omkring 20 tunnl. jord som tillhörde mitt hemman; utan att kunna visa minsta äganderätt till ifrågavarande hemmansdel. Derav fick jag och de som innehad gjorden, ett förfarligt obehag, 30 år efter länsmannens död. Runtomnäring, upplysningsfrågor, i åtta angränsande kyrkor, tre gånger, införande i Tost och två vid tidning, tre gånger, samt köpehandlingarne intända till Kroj. Majt förrorande om kronans anspråk på hemmansdel, och derefter i 5 år förklarats vilande för att om någon mäde bättre rättsanspråk, dessa skulle kunna göras gällande. Köpet hade gått man från man.

Skriv endast på denna sida!
utan att tingföra och när innehavaren av domarens uppmärksamhet, att tingföra sina ägen-
derättshandlingar och inom ägandets lagliga åthömt-
handlingar och länkman. Böös hade också i ett brev, att köparen skulle näja sig med de
"åthömt handel som firnas (d.v.s. inga). Forttill var
Böös en störst fylligt, som inte skrytte för
göra orätt. Men hennes funder underkätte-
de också Beata, att hon hundr när som helst
vänna länsmännens, ty han hade tätt ved på
gromstallet under gubben. Hon plötsade där upp
sina flaskor och gömda dem i krogen, ett sig
än stagen. Så fort Böös fått upplysning på förs-
hållandet om kölaren, gick han gentemot till Be-
atas hus och sökte upp kölarna, även hans
samt befallde köringa ta fram sina länmans
flaskor, men hon förklarade att hon inte bömm

Skriv endast på denne sida!
hade. Länsmannen kröp då själva i källar-
luckan och satte fotterna på en stég, härigen
had ut på ändamålet ansågset en huten stég,
on och denne täte inte tingen av den tjocka och
stora länsmannen utan skart i söder, så Fröös
fyll i flämme i den smala källarluckan och häng-
de sprattlande och svärande. Han kunde inte få
fotfaste på mänting och opp förmärde han ej kom-
na. Beata måste springa till näste näbro. "De
på Sutten" för att begära hjelp, men denne, som
var en av Beatas bäste hunder, gjorde sig ej så
symmetriligen, krädd, men kom dock och hjälpde till
att dra å opp länsmannen. Men rasande var
Fröös och måste avlägsna sig med oförsettat
ärende även denna gång. Förgrevelen försig-
gick som förr och länsmannen förtog åter
ett nytt över rasnings-finsök och hade en dräng
med sig, som skulle kunna gå i hallaren men
der gans intet brännvin nu heller. Men Roos
hade försett sig att lösa gatan. Om nämnt,
gränsade hans skogsmark midt för Reata, nu
andra sidan landsvägen och då ligger gjenet han
sig ärende dit och gick der i skogen, likväl utan
att framträda, till såmes för huset, och kom han
att observera att en klar i skynningen, brukade gå
in i skogen på söndag, samma ägor des huset
låg. Då han ett par ganger gett att derpå, för
vog han att själv gå i skogen åt samma håll och
bekligen, der vid en stolsten, hade Roata några
flaskor brännvin dolda. Lansmannen ville inte
stjäla dem, ty han skulle ju göra "beslag," varför
han gick fram till huset och ville förämrigen
till att själv ta fram sitt brännvin, men hon
försvarades som vanligt att hon hade intet av

---

Skriv endast på denna sida!
den varan. "Jag får jag väl visa var det finns," sade Röös och gick kallande själv till stenen i skogen och Beata efter. Men när länsmannen begynte stoppa flaskor i sockfickorna, efter han förklarat partiet beslagtagit, fick Beata fatt i en stake och slog sönder alla flaskorna. Han gick miste om fyllt som han berättat sig på, och fördes aldrig att han vidare ofredade detta. Beata eller bjöd sig om hennes fröskörrelse, som fortgick som förr då länge Beata levde. Skitligen dog hon för så länge sedan som 1885 talit och det berättades genast att hon spökade sedan man hon låg i freightan före begravningen. En samling ungdomar slog ut med en idé att sig som hette Gustaf Lawson i Trinkas och som var en opökningsväkt träkk ungling, att han skulle få ett stop befrämning (1/4 tita) och två riks-daler i...

Skriv endast på dessa sidor!
väg och lyckades homma in i stugan med fack mycket innan Gustaf Larsson nådde fram. 
Hon hade en källare under golvet i ett rum
vid sidan om förstugan och om kunderna
satte en flaska på golvet, med pengarne under
botten på flaskan, så gick de in i butiken vid
andra sidan och när de komme ut igen, hände
det att en flaska full med brännvin, men peng-
arne varlösa borta och var det pengar som skulle
väljas eller ges tillbaka, så var der tillbaka
om så skulle vara. Nu skulle ju länsmannen
slå med som en bombo och göra beslag på käll-
arens hela innehåll. Den Reata bär ut alla
brännvinsflaskor och flaskor och gömde dem i skog-
en och istället gjorde hon en fall-lucka, så att
så fort någon kom in om dörren i farstukam-
haren och trampade på golvet så fäll han i
källarens Böös som var en stor fet haltman
kom med fjärringsmannen och sig på den
Lidan en bonde i Södrajord, hedvikt länsmann-
gården, han hette Johan Karlsson och var en av
Råtts flitigaste hundra och gott vänn. Han
visste också på förhand om invept, så han lät
ju Böüs stiga för in om dörren i fästehämman.
Men med ett väldigt brak nämligen den tunge tass-
nammen genom golvet, men blev förgyngande med ar-
marne i källarhemman och skrek och kors så det
höjde lång väg. Fjärningmannen som lätade
etiska vänta höksdörren så ej karringen flydde ut
med hagen, kom ju tillstads och fick först hjäl-
-pa Böüs på benen och sen se efter i källaren, om
der fanns smugget gränvin, men ingenting hände
av den sorten upptäckas. Länsmannen stände
Beata tilltangs för hon narrade honom att falle-
mer i källaren, om ingen ting hände han bevi-
sa. Hon förklarade att källarhämman ej hände
lära så tunga personer och brännvin fanns där inte. Alltså blev Beata frikänd helt och hållet och desto mera råbade och tänsmamman ty från så gott som visste att hon fortsatte med brännvinshandeln. Som förut nämns fick han fast i hemmet brännvinglaskeor en gång till sitt men att hon slog dem sönder. 

Den stora stenen i Rishult, Traryd. Den ytterhantar av Traryds socken i Rishults by, ligger tre stora stenar vid vägen söderut, men den sydligaste är den störste. Aldrig har jag sett så stor stensten i all min tid. Andra ur jord uppekjutande stenar som är hantiga, liknande bergskallar finns ju omnämnda på de, men dem kan man ej räkna för rullstenar. Denne stenen är avvindad och lig-

Skriv endast på denne sida!
Låg stenen hvar, då jag var der. Den bör
fridlysas ty den är ett naturenunder. En
gammal gedebok som heter Talant, berättar
att han sålde sten till järnvägsbygget när
Skåne-Smålandsbanan byggdes och att en
enda sten blivit tolkundad lass. Men det
mötte ha varit en bergknalle ty en likan-
de finns även på våta ägor. Men rullsten
fåd det ej kallas.